THE
PRACESS OF WMES

## FARASVATI HAVANA STUDIES

## Edited: by

Dr. M. D. SHASTRI

## VOL. X.

YERNMENT SANSKRIT LIMRARY: BENARES.

## $\times \times \times$ (B) <br> 10 (a)

5. 11.48
$\frac{213}{2 \% 4}$
$\frac{\frac{x x x}{B}}{10(5)}$




## CONTENTS.

## Papers

## Pages

1. The Conception of Physical and Superphysical Organism in Sanskrit Literature, by Gopinath Kaviraj ... $1-20$
2. Some Aspects of the Philosophy of Sákta Tantra, by Gopinath Kaviraj ... 21-29
3. A Short Note on Tattvasamāsa, by Gopinath Kaviraj ... ... ... 30-34
4. History of the Word Íśvara and its Idea, by Mangal Deva Shastri
$35-56$
5. Sports and Games as referred to in Sanskrit Literature, by Anant Shastri Pharke ... ... ... 57-98
6. Objects of Offerings in the Srauta sacrifices, by A. Chinnaswami Shastri

99-112
7. Agriculture in the Vedas, by S. N. Jharkhandi
$113-123$
S. An Enquiry into the Nature of Speech, by Haran Chandra Bhattacharya. 124-132
9. Deities and Objects of Offerings in the Srauta Sacrifices, by Bhagavat Prasad Mishra ... ... 133-142
10. A Comparison of the Rgveda-Prâtiśākhya with the Pāninian Grammar, by Mangal Deva Shastri
11. Kirti Kaumudi and its Author, by Santimoy Banerjee
$162-181$
12. The Sakti Sütra Ascribed to Agastya, by Mangal Deva Shastri 182-192

# I- The Conception of Physical and Superphysical Organism in Sanskrit Literature By M. M. GOPI NATH KAVIRAJ, M. A. 

The doctrine of a hyper-physical body, over and abore the physical organism with which we are familiar, has from times immemorial been known, not only to the mystics and saints but even to the philosophers of all countries. But the question does not seem tohave received the attention which from its interest and importance it really deserves. A deep and close search into the contents of the ancient and mediaeval literature would serve to show that there are ample literary data for preparing a consistent account of this doctrine. The following brief paper attempts to present some aspects of this doctrine with special reference to the religiophilosophical literature of India, illuminated by the personal experience of yogins.

But before proceeding into a discussion of the superphysical body it would be well to speak a few words on the physical body with which in its dense earthly form we are generally familiar. In its usual connotation the physical body represents the outcome of a process of organisation of physical matter.

This process of organisation is a gradual one. It is believed that the Principle of Life (चिद्वर्वर्य ) being infused into Matter acts as a stimulus. Matter, informed with this principle, responds to it in the form of a Yoni corresponding to the principle concerned. The Principle of Life is fundamentally one and indivisible but holds within it germs of multiplicity. In the same way the Great or Universal Yoni is Unitive, but in it is involved a countless variety of forms. The inter-relation between Linga and Youi helps to bring into manifestation a series of mutually related Liingas and Yonis, arranged in an ascending order of gradual perfection of structure and function. What the exact number of these creative matrices (yonis) is or whether there is a fixed number at all remains an undecided question. The statement in the Puraṇas and in other parts of ancient literature that there are in all eight million and eighty-four thousand yonis intervening between the earliest form of organised life and its most perfected manifestation in human form is a vague assertion based apparently on the association of the mystic number $84 \%$.

There are different ways of computing the number of births in each of the main divisions of life. The Garud. Purāna (Ch. II) speaks of the four Yonis, each of which comprises 2 million and 10 thousand sub-species.

But whatever the exact number might be it was believed by the ancient Indian thinkers that the attainment of human form was the result of a very slow and tardy process of natural evolution. The entire scale of biological derelopment was subjected to a caretul examination, on which certain well-marked genetic characteristics were discovered and a working classificatien of the species based on these characteristics was arrived at. The number of these main classes is usually held to be four and this ${ }^{\text {q }}$ quardruple division has become practically established.

> एकर्विशति लक्षाणि ह्यण्डजाः परिकीर्तिताः।
> स्वेद्जाश्व तथैनोक्ता उद्भिज्जास्तत्पमाणतःः ॥ जराग्युजाश्र ताबन्तो मनुप्याद्याश्य जन्तवः । सर्वेपामेव जन्तूनां मानुपत्वां सुदुर्लभम् ॥ (Quoted in Bengali Viśra Kóśa, Vol. 16. ? p. S9). But the Brhad Viṣun Puraua and the Karmavipăka refer to six Youis as जलज, स्थावर, कृमि, पत्ती, पश्यु and मानुष. To these Yonis the former work assigns 9 , $20,11,10,30 \& 4$ lakh varieties raspectively. These figures are somewhat differently stated in the Karma Vipăka, viz. 9, 30, 10, 11, $20 \& 4$ making up the total into 84 and not $s .3$, is in the other bock: Vidsäraṇya in his Anubhūtiprakāka ( 1. 56 ), in the section on Ait. Up., speaks of 84 lakh Yonis as
a classical fact. Charaka (Śārira ${ }^{\circ}$ III. 23 , Śañkarāchārya ( in Prapañchasāra I ) and other old writers always accepted this division, on the assumption that the principal yonis are four in number. There is no doubt that the human form is considered to be the consummation of all forms in the natural kingdom. The evolutionary process is bound to result in greater and greater perfection in the form evolved. In terms of the Taittiriya Upanishad it is the Annamaya Kośa which appears first. In the lowest form of the animal world this is the only Kośa which predominates, the other Kośas remaining dormant. In the next higher grades of the animal world the Prãṇamaya Kośa also asserts itself. And so on till the Manomaya Kośa is evolved and the organism assumes the human form. It is after a prolonged period of continuance in this field that the Vijñānamaya Kośa comes out. The Anandamaya Kośa however appears. last of all and perfects the form. But it should be borne in mind that the first or the Annamaya Kośa. alone is the physical body with which we are immediately concerned. The gradual perfection of this body therefore means that as it advances from the lowest sub-human type to the human configuration it gets. more and more complex with the infusion of the higher principles.

There are divergent opinions, however, in regard to the meaning of the term Yoni referred to above*. Praśastapāda in his Padārtha dharma Sañgraha speaks of earthly bodies as Yonija and Ayonija, and Sridhara explains in this connection the meaning of the term 'Yoni' as "union of Śukra and Śonita" ( गुक्कशोणितसंनिपात). The Yonija bodies from this point of view would be those which are sexually born and the Ayonija the others which are not so produced. This is of course a narrow view. But the more liberal standpoint is represented by the view of the Buddhist teacher, Vasubandhu, who considers Yoni as the only matrix of generation of life, so

[^0]that in his opinion there can be no. such thing as an ayonija body. The a-sexmally generated bodies which in common parlance are known as ayonija - be they of celestial beings or of infusoria-are also recognised as Yonija in the Abhidharma Kośa. The riew of Vasmbandhu is really the accepted doctrine of the Buddhist. Schools and is found even in the Pali Canonical literature.

What is the bearing of Yoni on the development of a particular form? The question is answered by Charaka, though only in a partial manner. He says (Surirasthana, I[I. 23 ) that the difference of Yoni is ultimately based on the difference of collocation of parts or configuration ( $\bar{a} k \bar{a} \gamma \cdot a$ or samsthinue ). Differences in collocation being of a great variety, variation in the origin of species calls for no explanation. Judged thus, the Yoni would correspond to a mould into which the germinal and other fecundating
chāryáa in his Vārtika on Dakṣināmūrti Stotra speaks of 4 kinds of Jīvas in this order, viz. उद्भिद, स्रेद्ज, ग्रण्डज and जगयुज । This is in order of ज्ञानादिवृतितार्तम्य. Ther Siva Gitā ( $8: 2$ ) also refers to this fourfold class of Yoni. The Sänkhya Sūtriı (5.111) recognises the 4 Yonis and notes that the origin of bodies may be different also. Among the different kinds of bodies he mentions संक्पज e. g, the bodies of Manu \&c, सांसिदिक e. g. those produced through Mantra, Auṣadha \&ic.
particles (गर्मकरा भावा:) fill (भसेचन) : This is of course for egg-born and uterine creatures. The Yoni in such cases serves as the bimba, whereas the form evolved, i. e. the body produced, is its reflected image ( cf Charaka, Śárīrasthāna, III. 24). Chakradattá notes (Ibid): समुदायाइमकः सर्निति यद्यपि समुदायजन्यः तथापि योनिरुपकारणम्महिघ्ना स्वयोनिसदृश एव भवति नान्ययोतिसदृःः। It is asserted that the male seed ( बीज) contains in it parts which form the different components (angas and pratyangas ) of the resulting body : मनुध्यवीजं दि प्रत्यन्नबीजभागसमुदायात्मकं स्वसद्वशश्यत्नस्नुदांयरूपपुरुषजनकम्।

Uniformity in a species is therefore due to samè ness of Yoni (Chakradatta, Śārīasthāna, III. 25 ).
) The first kingdom is represented by what Sankarīchārya calls by the name of sthāruras (P̣apañchasiira 1.64 ), which include plants, herbs, trees and other kinds of life. Being the results of organisation of matter they are generally looked upon, and rightly, as bodies possessed of life and consciousness (ct. Brh. Up. III. 9; Śankara Miśra on Vaiś. Sut. 4. 25). And as such they are deemed as vehicles through which pleasure and pain may be experienced (भोगायतन). But Udayana observes in the Kirañāvalī ( $\mathrm{p} . \overline{\mathrm{5} 7}$ ) that though in their case the fundamental characteristic of a body can not be questioned it is relatively insignificant, in consequence of the fact that they have a very dull and dormant conscious ness (अतिमन्द्न अन्तःसंख ).

Similarly Manu (1.49) also notes this very fact, when he says that trees have a dormant consciousness and feel pleasure and pain-अन्तः संघा अनन्लेते सुखनु:खसमन्विता: . This is exactly the view of the Bhāgavata (3.10.19-20),* Śankara Mísra in his Upaskāra on the Vaiśeṣika Sūtra 4. 25, Guṇaratna in the Ṣaḍdarśana Samuchchaya vrtti $\dagger$ and Chakrapāṇi Datta in the Bhānumatī $\ddagger$. Mādharāchãrya in the Vivaraṇaprameya Sangraha (p. 185) says that the trees, though devoid of sense golakas, have sensations ( विबयोपलग्म ) and are not insentient and that therefore to cut them is looked upon as injury (हिला) in the Veda, thereby implying that they are living (घाणी).

* The Bhāgavata speaks of six species of plants, viz. (i) vanaspati, which bears fruits without flowers, (ii) osadhi, which dies as soon as the fruit is ripe, (iii) latā or creepers, ( iv ) tvalisāra, e. g. bamboos, ( v ) virudh or hard creepers and ( vi ) diuma which fructifies after flowering. The explanation here adopted of the name is according to Śrīidharāshārya. All these are described as 'उत्लोतसः तमःपाया अन्तःस्पर्शां चिशेषणण:' which implies that plants take nutrition in the lower pait which courses upwards, have a stupefied consciousness and possess an organic and unmanifested tactile sense. Mr. G. P. Majumdar's rendering of अन्तःस्पर्शा as 'possessing sensation of touch' (Vanaspati, p. 58 ) leaves unconsidered the specific significance of the term "अन्त:"।
$\dagger$ श्रतः पुरुपशरीरतुषयन्वाव सचेतनो वन₹्पतिः।
$\ddagger$ वृक्षास्तु चेतनावन्तोडपि तमसाच्छन्न्तानतया शास्त्रोलदेशविषया एत।

That plants have life and consciousness and that as hodies they exhibit signs of growth, sensitiveness to stimulii, decay, disease and death and have respiration, sleep and waking, was recognised in India from the earliest times*.

It is therefore curious to note that Prasastapāda (p. 28) does not recognise the body of plants. He divides earthly objects ( चिपया: ) as threefold, viz. (i) earth proper ( पृत् ), (ii) stone (पाणाण) and (iii) immoreables i. e. plants (स्थाचर ). Under the last are included grasses ( तृण e. g. उलप etc.), herbs ( अषधधि e. g. गोधूय), trees ( बुत्त or those which bear flowers and fiuits e. g. कोविद्रर), creepers, shrubs (gulmas), vanaspatis (e. g. Audambara), avatānas (or viṭapas e. g. Ketaki, Bijapura, etc ), etc.

The Jain views on this question approximate more to the orthodox position than to the personal opinion of Praśastapāda $t$, for they consider the sthāvaras as

[^1]possessing bodies. In the Jain literature five different, kinds of sthärara bodies are described. These embrace the four elemental todies corresponding to the four primary elements (earth, \&c. ) and the vegetable body. These bodies have ouly the sense of touch. There is a sisth kind of body also, known as trasa, which has from two to five senses developed.

The next grade of evolution in Yonis is represented by the Svedajas, a class of insects produced from sweat or moisture. The Vahni Purana (chapter on Káśyapiya Vamśa) observes that there are different species of these creatures, e. g. some (vi\% mosquitos, etc. ) produced from sweat ( स्वेद) and impurities ( मल ) of men, some ( viz. ants \&cc.) growing in soil drenched by the fresh waters of the rainy season (नवमेघप्रसिक्तायाम्). घुणs produced from wood and पुत्तिक्काs from seminal vikatas are other instances of this class of animal life (vide Śabda Kalpadruma, s.v. Svedaja). The Prapañchasāra ( 1.66 ) defines Svedaja thus: स्वेद़ज: स्विन्यमानांभ्यो भूरज्न्यद्भ्यः घजायते ।

The commentator to the Abhidharma Kósa (III.8-9) refers to human beings who were of this category,
and differentiate sthāvaras from the other 2 viṣyas, thns : तयो रूपान्तर天्यापि सम्भवादनेन रुपेणार्भघान न कृतम । Vāchaspati Miśra, in the Ny. Vār. Tāt., p. 148, also shows Praśastą äda's view that plants are not Śrīras.
e. g. Māndhātā, Charu, Kapolamīlinī, Āmrapāli, etc.

The third grand division includes those creatures which are born of eggs, viz. birds, reptiles etc. The commentator to the Abhidharma Kośa (III. 8-9.) notes that in exceptional cases men too are egg-born. He cites the cases of the theras Saila and Upasaila. who are reported to have been torn from the eggs of kraunicha birds. Such was also the case of the 32 sons of Visäkhā, the mother of Mrgara and of the 500 sons of the king of Pañchāla.

The highest class is that of the Jarayuja species, including lower animals and men. The Siva Gīta says (Ch. VIII. 5-6 ) that जरायु is the name of uterus ( £क्ष्ष्मा स्रीचर्मानुतिः ) and that as the union of sukra \& sonita takes place within this the garlha is called Jaray yuja.

The physical body, in its usual form, is generated by the process of sexual reproduction. But there are bodies equally physical which are known to be a-sexual. The Sānk. Sūtra 3. 7-मातापितृजं ₹थूलं प्रायशा इतरन्न तथाshows that a स्थूल body is usually sexual, but may be a-sexual also. These a-sexually generated bodies may be super-human, human and sub-human. As to the process of sexual genesis we shall speak later. Among the a-sexual beings of the first class may
be mentioned the gods, the rasis and the hell-beings. These bodies are produced directly from the atoms combined under the influence of dharma and adharma (Praśastapāda, pp 28-29; see also Bhāmatī under Brahma Sūtra 1. 3. 27). These bodies may have a particular element predominant in them, so that some of them are earthly, some are watery, some fiery and some aerial. The earthly forms exist on planes where earthly matter prevails, whereas the other forms belong to the planes of watery, fiery and airy matter. But it should be remembered, says the Vaisesika, that each of the non earthly types has an admixture ( उपФғ्मक) of earth element also, without which it would not be capable of experiencing pleasure and paia. (Cf. Kiraṇāvalī, p 71.) The hell-beings too kelong to this class and their bodies persist till the end of the Kalpa. The intermediary transmigratory bodie; ( अन्तराभवदेह ) of beings after death and before re-birth are also a-sexual. The pretas may be sexually born of Jarāyu and may also be non-sexual*. Men are usually sexually generated and jarīyuja. But

[^2]there are human bodies which are a-sexual. In the beginning of the Cosmic Cycle the human body is believed to have been of this class. The commentator to the Abhidharma Kosa refers plainly to this fact. Cf. the A. K. Kārikā III. 96- प्रागासन् रुप्ववत् सत्च्चाः। Udayana, in his Nyāya Kusumãinjali ( under 1I. 2) also alludes to this in the following words: गधा हि चुश्रिकमूर्वंक्व-
 तणनुुलक्कणादाद्यः, वहिनूर्वंकत्वेडपि वह्हेररणेराद्य; एवं क्षीरददधिघृततैलकद्लीकाण्डादयः 1 तथा मनुुपपशुगोत्राहणपूर्वकल्वेडपि तेषां प्राधमिकासतत्तर्कमं।पनियद्दभतमेदहेतुका पव । The mentally born physical bodies, human or othewise, which are described in the Purananas, were all a-sexual. (Cf Udayana- पूर्व मानस्य पव प्रजाः समभवन् Ny. Kus. II under verse 3). The bodies of Droṇa, Dhrstaclyumna Sitti, Draupadi, \&c. were also a-sexual. Śañkarāchārya refers to them as instances of अयोनिज bodies in his commentary on Vedanta Sūtra 3.1.19, noting that Droṇa's body was unisexual and that Dhrstadyumua's body was not even such. There is another kind of human body which has to be classed under a sexual. It is the Nirmanakāya of the Yogin or of God. It may he regarded as both physical and superphysical. It is the body assumed by the Lord or by an Adept of an exalted order to teach wisdon to mankind.*
 कायमधिषाय संभदायपघोतकोगनुयाहकผ I It is also called Nirnāñ

This body or mind is free from the impurities incidental to an ordinary body or mind, however miraculously produced. Without such a body no धर्मोपदेशा is possible.

The bodies produced from parents through sexual action are as a rule naturally defiled. Such bodies are usually dominated by Käma, though we should remember that there muy be exceptions when kima is held in check and being firmly controlled may be regulated by higher considerations. The culture of Brahmacharya is intended to purify kima and bring it under sway. If its expression is deemed necessary it may by an act of will be called into existence and made to function. Thus we conclude that there are two po-sible types of physical body boin of parental union: (i) Pure and undefiled body, where the parents are free from erotic influences, and (ii) impure body as is usually known. Regarding the former type Udayana hints in the following line: पूर्व हि मानझय: प्रजा: समभवन्, ततोडपत्यैक्रयोजनमैथुनसंमवाः, ततः कामावर्जनीय-


Chitta in view of the fact that this Kāya and Chitta are mutually convertible. It is said that the great, Rṣi Kapila appeared before his disc̣iple Āsuri in this body and explained to him the mysterics of the S.Sṣ̦titantra. Cf. आदिविद्धान्निर्मगचित्तमधिदाय काएपाद्धगतन्न परमर्पियदुरये जिज्ञासमानाय तन्न्ं भोत्राच । Yoga Bhāṣya under Sūtra 1. $2 \overline{5}$.
(Ny. Kus. II. 3), The garbhädhāna and other purificatory rites recommended in Dharma Śastras \&c. are meant to help in the production of an uncontaminated physical body.

- The Yuga school recognises several other means (besides Yoga or Samā lhi) by which such a body or chitta may be assumed, e. g. birth in a peculiar species ( जन्म ), potency of herbs (ओषाधि). penances ( तप: ), mantra ( मन्न्र), etc. But none of these bodies is free from Karmäśaya. And there can be ro teaching of divine wisdom through a body which is essentially impure The w ll-born (संक्वज, e. g. Mann) and natural ( हiसिद्हिक, produced through mantra, auṣıdha \&c.) todies mentioned in Sänkhya Sūtra 5. Il come under the category of Nirmāụakāya mentioned in Yoga Sütra 4. 1. But the question is: Does the will-born ( संकल्पज) class coincide with the 'medita-tion-born' (ध्यानज) type of Patañjali ? The latter class has अस्मिता for its basis. The Buddhists also have their theory of Nirmānakāya. The Mahāsamghikas and the Vetulyakas hold that the ro-called historical Bucidha or Sākyamuni was only a phantom (निमioकाय) of the transcendental Buddia ( लोकोत्तर) मud was an उपपादुक or a-sexually born. They say that the Rūpakāja of the transcendental Buddha is eternal, mulimited and pure ( अनान्धर), always in Samādhi, never sleeping, or dreaming, all-knowing and always eulightening sentient beings. The historical Buddha is ouly an appearance of Him at will. The Nirmānakāya is assumed for rendering service to worldly beings. The Mal.āyāun Sūrālankā:a, the Vijiǹptimātratā siddhi, the Abhisamayālañzāra bārik̄̄̄. the

The usual sexual act being prompted by passion \&cc can not but generate unclean bodies. This being assumed as the norm of the present age the doctriue of original sin in itsphysical sense becomes intelligible. Such defiled bodies, unless thoroughly purified, are believed to be unable to serve as vehicles of an illuminated chitta. In other words, so long as a person identifies himself with such a body he can not obtain knowledge ( ब्ञान ). For the chitta must be freed from the body so that both may be rendered pure, whereupon illumination follows. Śìdhara in the Nyāyakandali observes ( p . 54 ) that a person with a defiled body such as is described above is unable to recollect his

Laṅkāvatāra etc. all affirm this great truth. But it is believed that the Nirmānakāya is not meant for beings of all grades. The Vijañaptio says that it appears for śrāvakas, prọhagjanas, pratyeka-buddhas and those bodhisattvas who are not in one of the 10 bhūmis both in pure and in impure lands. The Abhisamayälañ$k a ̄ r a k a ̄ r i k \bar{a} a l s o ~ h o l d s ~ t h a t ~ t h e ~ N i r m a ̄ n a k a ̄ y a ~ a p p e a r s ~ f o r ~ s ́ r a ̄ v a-~$ kas and bodhisattvas not in bhumis and that the actions of Nirmāñakāya are transcendental (असंसार !, hecause they are associated with a body which is related to the Real Kaya or Svabhāvakāya. It describes the $\mathbf{3 7}$ purificatory actions i. e. the 37 steps through which the N. Kāya passes ( N. Datta-Aspects of Mahayana Buddhism, p. 116 ). The Lañkāvatāra regardsthe N. Kāya as free from Kriyā and Samskāra and endowed with bala, abhijñ̈ā and vaśita.
experiences in the past lives owing to the abolition, or suppression, of Samskāras in consequence of great pain due to ग夭ंवास \&c. But those whose birth is non-sexual, e. g. the Prajāpati, Reṣis, Manus and the mind-born ones, remember every thing experienced in prior Kalpas*: योनिजरारीरो हि महता गर्भवासादिडुःखपबन्घेन विल्ठुतसंसकारो जन्मन्तरानुमूतस्य सर्घस्य न स्मरति । ॠुपयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसा अयोनिजरारोरविशिएटहप्टसंबन्धिनो हम्पसंसकारा: फलान्तरानुभूतं सर्धमेव शब्द़ार्थठयवहारं सुप्पतितुद्धवत् प्रतिसन्द्धते, प्रतिसन्द्धानाश्च परसपरं बद्धवो बयवछइन्ति। तेपां ब्यवहारात् तत्कालवर्तिनां प्राणिनां बगुत्पत्तिः तद्ब्यवहाराअ्वन्य्योन्यमित्युपपद्यते ब्यवहारपरन्परया शाब्दार्थंन्युत्पचितः।

[^3]Udayana also draws a distinction between the bodies of gods* who are with three states, living through several manvantaras, with unwinking eyes, moving through space, going about at will ( कामगा: ) and having three eyes, four arms \&c. and those of men who have ten states, live a hundred years, are with rolling eyes ( परिअ्रमश्रभुपः ), move on earth, have their movements obstructed and are with two eyes and two arms (Kiranāvalī, p. $\mathbf{5} \mathbf{5}$ ). It is for this reason that higher beings, when they choose to come down for teaching wisdom to mankind, generally prefer bodies which are not sexually generated $\dagger$. The immaculate conception of Virgin Mary may be cited as an illustration. The Budhisattras are not born and do not grow in the womb like an ordinary mortal nor are they defiled by the impurities of the womb (Mahāvastu 1, p. 143; II, pp. 14-15, 16, 20 ) $\ddagger$.
*The Śiva Gītā (S.12) says that the bodies of gods and rṣis are mental (मानस), springing, as the Com. notes, from the Mind (मन:) by virtue of yogic power.

## $\dagger$ Cf. Gīta (4.9): जन्म कर्म च मे रिव्यम्।

$\ddagger$ The Lalita Vistara refers to a रन्नठ्यूह in which the bodhisattva lives in the mother's womb. The Abhidharma Kośa (3.9) speaks of उपपरिवशित्व of bodhisattvas i. e. power of choosing the manner of their birth.

Besides, ordinarily it is difficult to retain consciousness when entering the womb; when staying there and when coming out of it. Some people retain consciousness when entering the womb, but lose it afterwards when they stay there or come out of it. Others retain consciousness when entering and when staying, but lose it when they come out. The more fortunate people however retain consciousness always (Sampasädaniya Suttanta, Dialogues of the Buddha, III, pp. 98-9 ).

Among the sub-human species which are non-sexual in birth we might mention the infusoria (भ्धद्रजन्तवः), e. g. gnats, mosquitoes, \&c. ( दंश, मराक).* These are known as bodies of pain (यातनाशररीर) (Praś. Bhā. pp. 28-29). The Commentator to the Abhidharma Kośa speaks of Śalabha \&c. produced in the beginning of the rainy season as instances of this type of creatures. According to Chakradatta (Charaka, शारीर III. 12) सवेद्जs (e. g. mosquitoes), उद्भिज्जs (plants) and भेकs (frogs) are born without a mother. Does it mean that the sperm-cells of these classes can develop into new organism without fusion or fertilisation?

[^4]Vāchaspati Miśra in the Bhāmatī (1.3.27) refers to स्वेद्ज and उनिद्धिज creatures as a-sexually generated.

The sexual origin of physical body is of course well known. These bodies may be of men or of subhuman creatures. All snb-human forms however are not sex-born, but only the जरायुज and अण्डज ones according to Chakradatta (Charaka, इाररार III. 12), though some of the श्रण्डजs too do not need a father: अण्डजास्तु मत्स्याए्यः पितरं चिनापि ऋतुविशोपषापध्येन सचन्तिः. That is, in the case of the latter the type of reprcduction is what would be called parthenogenesis, wherein the eggs develop without any fertilisation $\dagger$.
 अन्तरेगेणैच रेत:सेकं गर्सं घत्त इति लोकरूढिः ( under Ved. Sut. 3. 1.19). It is said that the females of these birds drink the tears of males and conceive (see Śatapatha Brāhmaṇa translated into Hindi, published from Jaipur, p. 130 ). To be continued.

* What really happens is that fish do not copulate, but their zoo-sperms on being ejected swim about for a long time in the water until they come in contact with the eggs spawned by the female. This intermingling gives rise to fecundation and impregnation (Esoteric Anthropology, by J. L. Nichols, M. D., p. 106 ).
- $\quad$ It is well-known that the fertilised eggs of the queen bee povelop into females but non-fertilised eggs become males.


## II-Some Aspects of the Philosophy

of Sākta Tantra. By M. M. G̈opi Nath Kaviraj.

The Śākta Tantras, much like the Śaiva and Vaisunava Tantras, have a philosophical background which represent the cultural view-point of its votaries. It is an important view-point, but it is unfortunate that in no regular history of Indian philosophy or compendium of like nature it finds any place. It is high time that scholars interest themselves in this neglected subject and endeavour to bring out the salient features of the system. The following lines are intended to serve more as a suggestion than as a fixed and definite outline of the school.

The Tantras hold that the Supreme Reality or Para Śakti, before* the manifestation of the Uni-

* This anteriority of the Reality in its essence to the creative process is to be regarded more as a logical than as a temporal antecedence. For creation being in sense an eternal process is co-existent with the Absolute and marks a moment in its being. The temporal process involved in creation is really a consequence brought on by the action of Time on the eternal Kalās thrown into its vortex ünder a transcendent influence.
verse and the souls, remains in a state of what may be described as Quiescence or Repose, devoid as it were of the light of self-reflection implied in the nature of Chaitanya. The unmanifest universe remains then absorbed in Chaitanya, dissolved but retaining its self-existence in the form of Samskāra or Potentiality*. The souls too retain their individual continuity, though incapable, owing to disembodied condition, of asserting themselves as selfeconscious and self-acting monads. This pre-creative state of the supreme Śakti is beyond the so-called Parā Vāk of the Yogins, which is the universal Matrix and from which the Vedas and the worlds emanate. $\dagger$
* The Śakti Sūtra ascribed to Agastya says: चिद्वहिः अवरोहपदे छन्रोडवि चिन्मात्रया मेयेन्धन पुप्यति। The commentator observes here in regard to the significance of the word मात्रा- "कवलयन्नपि न सार्वाल्म्येन प्रसते, अधि त्वंशेन सं₹कारात्मना तर स्थाप्यति। From this it is evident that even in the state of Pralaya or Periodic Repose the universe does not disappear altogether but exists in a subtle condition, only to re-emerge in a concrete form when the subsequent creative stage sets in. In this state the souls which are not yet favoured with saving knowledge and are invested with adrst $a$ continue in the chaitanya, together with the grosser and subtler elementary matters : हुपुप्तिकाले नीवस्येन पपर्वृह्विश्रायां ये तावज् ज्ञानानुदुयान्र मुत्तिसंपन्ना जीवराशयः ते तदहघानि पश्वभूतानि स्थूलसूक्ष्माएि च कावासशीजे पटा इव सूक्षपर्पेण मलयकालीनच्रद्ताण तिषन्ति (Bhäskara Rāya, Setubandha).
$\dagger$ Bhartŗari, in his Vâkyapadiya spenks of a supreme

This Transcendent Sakti is co-eternal and consubstantial with Para Brahma which is ineffable, indescribable, unlimited and immeasurable. There is no way to reach this Transcendent State except through the Grace of the Causal Sakti or Mother of the worlds referred to above. Hence every form of spiritual discipline prescribed in the Śastras is in the eye of Tantras a sort of propitiation of the universal Power (Cf the Śruti-नायमात्मा बलहीनेन लम्य: etc.).

The Reality as such, called in one phase by the name of Parā Sakti and in another by that of Parà Vāk, is in a sense" free from action (अक्रिय ). How can the creative process then start into being out of this Entity which is by nature inactive? The universe is made up of what in the language of philosophy is known as the Tattvas or ultimate
state which acts as an unrevealed backgronnd of the triple manifestation of the world and of what reveals it : त्रय्या वाचः परं पदम्। He refers evidently to the Parā Vāk or Śabda Brabma which eternally reveals the Transcendent or Para Brahma. It should be noted that this revelation does not divest the Absolute of Its transcendent character, it is never caught in time or in a psychic process.

* The expression 'in a sense' is meant to bar out the perpetual activity of the Sakti which is co-extensive with and equivalent to Eternal Rest.
constituent of things and is verily a machine (चन). It is said with reference to the origin of motion and to its universal manifestation that the whole process is initiated by Will (स्वेछ्धा). The universe lies merged in the Causal Power as identified with it in a mysterious way as an idea in the Mind and it continues in this condition so long as the Supreme Will does not appear and necessitate its alienation from and within the Infinite. As to when this Will arises and how, no answer can possibly be given except that it is spontaneous. As the universe rises with Will, so does it sink back during pralaya under the operation of the same Will.*

It has to be observed that when creation proceeds the causal aspect of the Absolute unfolds itself as the objective world, whereas the transcendent aspect remains fixed in itself as an indifferent, unmoved and silent witness of the play of its own Causal Power. Before creation the Causal Power remains one with the Power beyond, undivided and in a sense unmalifest. But its self-manifestation ( स्फुरत्ता) begins with the manifestation and subsequent projection of the universe lying involved in it. In the technical language of the Tantras the Causal Power is called

[^5]Sakti or Vimarśa and the transcendent Power Siva or Prakāsa. The two are essentially identical. What is popularly known as Chaitanya is realy due to the eternal relation between the two aspects of the Supreme Substance. This relation which never ceases may be either one of equality or of inequality. The former represents the truly Transcendent Condition ( तुर्यातीत ) ${ }^{*}$, and the latter the Supreme Causal Power, working in the direction of self-expression or self-concealment.

When the Parā Śakti tends to look into the Prakāsa with which it is identified i. e. into the universe which emerges into and is unified with itself, then comes into manifestation a bindu which represents the union of Śiva and Śakti (in mātrās) in equilibrium and which reflects the Chaitanaya as a Luminous Linga†. Technically this bindu is called Kāmarūpa Pittha and the Linga is known as Svayambhū.

[^6]Before we proceed further we wish to dwell at some length on this phenomenon which may not be clearly intelligible to persons not initiated in the secrets of Tantric Yoga. The Transcendent Śakti, which may well be called Siva, is really something of which we can have nothing to say or think. Truly speaking, it is describable neither as Śiva nor as Śakti, though it is the source and life of both. The so-called Śiva or Prakāśa and Śakti or Vimarśa referred to above are therefore two correlated, though polarised, aspects of the same Sakti, and hence each of them is a Śakti. The Śiva aspect is known as Ambikā and the other as Śāntā. These two appear as two only when their union is not sufficiently compact. But in the event of the union being perfect the duality disappears and the resulting unit, which now is a neutral background, serves as a medium fit to reflect as it were what cannot be reflected otherwise, viz. the Transcendent.

- This is the Parā Vāk and constitutes the Essence of Praṇava or Veda which is still undifferentiated. The subsquent differentiation leads to the union of Prakāśa and Vimarśa, in its further stages, as इच्छा and वामा, as ज्ञान and ज्येप्टा and as कि.या and रौद्री, representing three additional Piṭhas (viz. Pūrṇagiri, Jālandhara and Uddīyāna ) reflecting the Chaitanya as Vāṇa,

Itara and Para Lingas respectively. These correspond to the Paśyantī, Madhyamí and Vaikharī stages of Vāk.

In the supreme state of Parā Vāk the Universe, which in the transcendent state had been unmanifest, is apparent in Chaitanya and is in a sense identified with it, in the same way as a reflected image is one with the reflecting mirror. The Parā Śakti on this Eternal Plane has an eternal vision of this eternal universe not as an object outside of itself but as its very self. This eternal vision is therefore a self-rision of the Sakti beyond the limitations of Time, Space and Causality and is a state of Perfect Quiet and Peace. With the rise of Will sets in a commotion which projects forth a part of the universe lying so long within the Chaitanya as of its rery essence. This projection is technically known as Srsṭi or Creation. It happens in time; space and cauzal factors also begin to appear at this stage. The universe, as projected, maintains itself for a time and then returns to the Primitive Chaitanya from which it emanated. These three functions are symbolised by the three Vedas, the three constituent letters of the Pranara and in fact all triple manifestations in Nature, and are graphically represented by a triangle*. The centre point of this

[^7]triangle is the Parã Vāk which is synonymous with the equilibrium of Śiva and Śakti.

The supreme Śakti, as one with Siva, transcends all tattvas and as differentiated from, though associated with, Siva, is the source of all tattras and is identical with them. In its latter aspect it is the eternal matrix of the worlds and is of the Essence of Joy.

It is likened in the Agamas to a mirror, serving to reflect the Self-knowledge of Siva; for it is through it that Siva eternally knows himself which Self-knowledge constitutes the essence of Chaitanya, and without it Śiva is no more than a ṡava, a lump of lifeless matter. This Self-knowledge is technically known as अहम् or 'I'. 'To see one's own S'akti is to see and enjoy one's own self. This अह्हम् is in reality the Supreme Self revealed in and to itself as Infinite Delight ( पूर्णाहन्तrचमत्कार ). The Self, as thus revealed, is infinite, because of the non-manifestation of a limiting not-self ('This' or इद्म्) at this stage. A mirror cannot reflect a vision within itself without the presence of the object outside, or even if the object is there no reflection tions (viz. Creation, Maintenance and Destruction ), three aspects of Śiva (viz. Vāmā, Jyeṣṭhā and Raudrī or Brahmā, Viṣnu and Rudra) and three aspects of Śakti (viz. Ichchā, Jīāna and Kriyā ).
is possible without light. The Parā Śakti too requires the presence of Para Siva to reveal the world within itself, though in truth the two are one and the same.*

Hence Sakti has a double aspect; in one it is identical with Sivat. At this stage Siva alone shines. There is another aspect, in which the tattvas, the universe made of the tattvas and the devatās appear from it, both simultaneously and successively. For the Śakti to see its own manifestation is the same as the appearance of the world. Both हff and सृप्थि are practically the same. But the appearance in succession follows a certain order or sequence. To be continueri.


* शिवइाक्तिरिति ल्येकं तच्च्रमाहुमंनीषिणः।
$\dagger$


## III-A Short Note on Tattvasamāsa.

## By M. M. Gopinath Kaviraj.

There appears to be some difference of opinion regarding the total number of Sūtras comprised in Tattvasamāsa, a Sānikhya work attributed to Pañchasikha. No ancient commentary on the work being available, it is not possible to ascertain the extent of the work in the earliest times. In recent years some however commentaries were written. But there is no doubt that the work represents a very old text, although scholars bave not hesitated to throw doubts on this. Mr. T. R. Chintamani, in an interesting note in the Journal of Oriental Research Madras, Vol. II, pp. 145-147, has drawn attention to the antiquity of the work by showing that extracts from this work exist in Bhagavadajjukam attributed to one Bodhāyana Kavi belonging to a period earlier than 700 A. D., the age of the Pallava king of Kānchi, named Mahendra Vikrama Varmā in whose Mamandur inscription the work is mentioned. In this work eight Śūtras of Tattva Samāsa are quoted and placed in the mouth of Sanḍilya (1).

In the Adyar Library there is a Manuscript of Tattva Samāsa which reads 22 Sūtras in all. In the Library of
the Government Sanskrit College, Benares there are five Manuscripts of this work, to be referred to in this paper as $\mathbf{A}$ (fols 1-21), $\mathbf{B}$ (fols 1-11), C (fols 1-4), D (fols $1-4$ ) and E ( fols 1-8). Of these Ms A is in Bengali script and the rest are in Nāgarī. In Ms. D, the number of Sūtras is given as 25.

There are two printed editions of the work published from Calcutta (Sam. 1929) and Benares (2).

A list of the Sūtras ${ }^{(3)}$, prepared from a comparison of the rarious recensions, is shown below :

1. अप्रौ प्रकृतयः
2. षोडश विकाराः
3. अत्मा
4. जैगुण्यम्
5. संचर:
6. प्रतिसंचारः
7. अध्यात्मम्
8. अधिभूतम्
9. अधिदैवम्

A-E (1); Ad (1); BE (2) $\mathrm{CE}(2)^{(4)}$.

A-E (2); Ad (2); घोडशाकस्तु विकार: ( $\mathrm{CE}, 3$ ); BE (3).
A, C-E (पुरण:) (3); B पुरुषश्ब ( 3 ); Ad. पुरुषः (3); दुरुपः ( $\mathrm{BE}, \mathrm{CE}, 3$ ). A-E (4); Ad (4); BE, CE (5).
Ad (5); D-E (5) ${ }^{(5)}$.
D\&E ( 6 ) read प्रतिसंचरः (5)
Ad. (6) ${ }^{(6)}$.
Ad. (7) 7 (6).
Ad. (8) 8 (6).
10. पश्च्वाभिनुद्धग्र
11. पश्न्व कर्मयोनय:
12. पश्च वायन्र
19. पज्व णर्मโन्मान:
14. पश्च्तपर्च डविद्या

A, B \& C (7); D, E (8); C E (8) Ad. (9) reads पश्च चह्नयः। $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}(8) ; \mathrm{D}, \mathrm{E}$ ( 9 ); CE ( 9 ); Ad ( 10 ).
$\mathrm{A}-\mathrm{C}(9) ; \mathrm{D}, \mathrm{E}(10 ; \mathrm{BE}$ ( 10 ); CE ( 10 ); Ad (11).
$\mathrm{A}-\mathrm{C}(10) ; \mathrm{D}, \mathrm{E}$ (11); C E ( 11 ); Ad. (12). A-C (11) D, E (12); CE ( 12 ); Ad ( 13 ).
15. अप्रांचिशातिधा डराक्ति: C E (13); B, C (12); D ( 13 ); A (12) \& E (13) read ० चिशतिरशक्ति: । Ad (14) reads अपाचत्वारिंरधा शाक्तिः।
16. नचधा तुर्च:
$\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{E}$ ( 13 ); C E (14); Ad ( 15 ); D (14) reads ${ }^{\circ}$ तुप्प: 1
17. अष्टधा शक्ति:
18. द्शा मूलिकार्थः:

Ad (16); E (15); ${ }^{\circ}$ सिद्धि: A, B, C ( 14 ); D, E ( 15 ).
Ad (17); CE (16); A ( 15 ); E (16); B (15) reads दशा मूलिका अर्था:; C (15) दरा फलिकार्था;
19. श्रनुग्रहः सर्गः $\mathrm{CE}(17) ; \mathrm{C}(16) ; \mathrm{D}, \mathrm{E}$

E(16). (17); A (16); B (16) and Ad (18) read श्र्ननुग्रहसर्ग:।
20. चतुर्दशशविधेा भूतसर्गः $\mathrm{Ad}(19) ; \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}(17)$; CE (18); E (18); D (18) reads ${ }^{\circ}$ निभ्रमूतํ,
21. त्रिविधेत धातुसर्गः
22. त्रिविधे। बन्त्र:
23. त्रिबिधो मेक्षः
24. त्रिविधं प्रमाणम्
25. त्रिविधं डुःखम्

Ad (20); CE (19); A, C (18); B (19); D, E(19).
Ad (21); CE (20); A, C (19); B (20); D, E (20).
Ad (22); CE (21); A, C (20); B (21); D, E (21).
A,C (21); B (22); D, E (22).
(1) These Sūtras are:-अहौौ प्रक्वतय:, पोढश विकारा:, भात्मा, पथावयव:, त्रैगुणयम्, मन:, संचरः;and प्रतिसचारः।
(2) There are 2 printed editions-

Cal. Ed.=CE (काषिलसूत्रम्र),' pp. 165 with Bhāsya by Narendra Nātha of Brahmani Kunda. Purana Prakasa Press, Maniktolla Street, Calcutta, 1929. 5

The above is followed by the statement = पतत् परं यातातथ्यं पत्तत् सस्यकू ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात् न पुनस्तिणिधेन डुःलेनाभिभूयने ( A and B ). C reads ${ }^{\circ}$ यातातथ्याद्ढेत्त् ${ }^{\circ} \mathrm{D}$ and E read पतत्परं यातातथ्यं as one sūtra ( No. 23) and सतत् सनं ज्ञात्वा कनकृत्यः स्यात् as another (No. 24). CE reads the whole as one sūtra (No. 22 ), thus: पतत् सस्यय् ज्ञात्वा कृतक्कत्ग्यः स्यात् न पुनः त्रिविधेन डुःखेनानुभूयते।

Benares Ed. $=\mathrm{BE}$.
(3), The recensions are :

Five Mss. of the Govt. Sanskrit College, Benares, marked A-E. $A=$ Fols $1-21$ (with Kramadīpikā ). Script-Bengali, Complete.
$\mathrm{B}=$ Fois 1-11. Script-Nāgarī.
Complete.
C=Fols 1-4. , Incomplete.
$\mathrm{D}=$ Fols 1-4. "Nāgarī.
$\mathrm{E}=$ Fols 1-8. , Nāgarī.
The Ms. at Adyar Library=Ad.
(4) C E reads the first suttra as अथात: तत्वसमास: I
(5) A, B \& C (5) read the two sūtras together as संचर: प्रतिसंचर: 1 So does the Calcutta Edition (6). The Benares edition too ( 6 ) reads them together, but the reading संचर: is replaced here with संचारः ।
(6) A, B \& C (6) and the Cal. Edition (7) read the 3 sūtras logether with the addition of the particle $\boldsymbol{\nabla}$ at the end. D \& E also do the same, the serial number of the sūtra being 7 .

## IV.-HIS'TORY OF THE WORD 'ÍSVARA'

 AND I'IS IDEA
## By

Dr. M. D. Shastri.

Probably there is no other Sanskrit word whose history (including that of its idea) is so interesting and can throw such a vast light on the history of the development of religious as well as philosophical thought in India as that of the word 'Ísvara'; and if the conclusions arrived at in this paper are truc, they go a long way in determining the chronology of several literary works also.

What led us to this investigation ? The question can be answered in the following way. The word 'ITsvara' is now-a-days used, in common parlance, in the sense of 'omnific, omnipresent, Supreme God.' Excepting the sectarian words like 'S'iva', 'Viṣnu', 'Rāma', 'K!ṣạ', there is probably no other nonsectarian word which is so commonly used among the Hindus for the idea of God, as the word 'Isvara' (or 'Parameśvara'). Apart from this popular use, in Sanskrit literature also, the word 'iśvara' is generally used in the same sense. In the philosophical Sanskrit literature and especially in the Noăya and Yoga
literature the same word is used to express the idea of Supreme God. As opposed to all this we find that throughout the Aṣṭādhyāyī of Pānini and the Mahăbhāsya of Patañjali this word has been consistently used, as shown below, in the sense of a r $\bar{a} j \bar{a}$ or an administrative head. This striking difference in the use of the word strongly urged us to investigate its history.

An examination into the real meaning of the word 'Aiśvarya' also urged us to this investigation. This word is evidently derived from the word 'I'svara', and is used in the sense of worldly prosperity in the form of wealth, house, animals, servants, etc. It never refers to the spiritual powers or achievements of sages and saints, for which the proper words are 'Siddhi' 'S’akti.' This shows clearly that the word 'Aiśvarya' was originally derived from the word 'İsvara' having the sense of a 'rāja’' or an administrative head and not of Parameśvara. The word 'Aiśvarya' being very old, the former sense of the word 'İsvara' must also be older than its latter sense.

An almost exhaustive survey of the Sanskrit literature shown below also leads us to the same conclusion.

## The Vedic Sainhitās.

Let us first start with the Vedic Samhitās. The word 'Îsvara' has not been used, even once, in the

Rgveda Saminitä; though the root $I$ 's from which the word is derived is often used ; e. g. मा ने दुःशंस ईशत । (Rg. I. 23,9 ), ग्रयमगिः सुनीर्यंस्येोो। महः सैामगस्य (Rg. III. 16, 1). The word 'ITsāna' which is derived from the same root and is thus akin to the word 'Îsvara': is used in the Rgveda in the sense of 'a ruler' and is generally used for Indra and other gods; e. g. ईशानेा यचया वधम् (R....I. I. 5, 10).

The root $I s$ is used in the same way in the other Samhitās also. The meaning of the word 'İsāna' seems to be gradually changing in the other Samititas. In the Yajurveda and the Atharvaveda the word has been sometimes used as an adjective of Agni; but mostly it is used for S'iva or Rudra. The latter tendency went on increasing until the word became a regular synonym of Siva in the later Sanskrit literature. As our discussion is mainly concerned with the word 'İsvara', we need not, any further, refer to this word here.

The word 'Ísvara' is not used in the (Śukla) Yajurveda Sanibitā also. Of course the word 'İs, as a noun and apparently in the sense of Parameśvara, has been used in the 40th Adhyāya of this Samhitā. But in this connection we must remember two things. Firstly, this 40th Adhyāya is really an Upanisad and is also known by the title of 'Īśāvāsyopanisad’. Secondly,
when we consider such passages of this chapter as "यसिमन्सर्वायि भूतान्वास्सैवाभू द् चिजानतः। तन्न को मेह्हः कः शोक एकंन्वमनुपश्यतः ॥" and "येाडसाचादित्ये पुर्बः सेाडसावहम', it becomes clear that the word $I s$ has been used here more in the sense of Paramātman, the supreme self (or Brahman), than in the sense of Paramesvara or supreme God. But it need not detain us here as we are concerned here only with the word 'İsvara'.

The word 'Īs'vara' has not been used, even once, in the Sāmaveda Samhitā also. The case is however different with the Atharvaveda Samhita. Here for the first time we meet with this word in five passsages. They are:-
(1) सा मा हिंसिपुरीभवराः (Ath. VLI. 107, 1).

It is to be noticed here that the word has been used in the pìural number and refers to Agni, Vāyu and Sūrya.
(2) प्राखाय नमो यस्य सर्वमिद्दं बहो।

योर भूतः सर्वस्येश्वरेा यस्मिन्सनं प्रतिश्रितम॥ (Ath.XI.6,1).
(3) प्रायोा ह सर्वस्येश्वरे। यच्च प्रायिति यच्च न । (Ath. XI. 6,10 ).
It is clear that the word 'Ís'vara' which refers to Prāna and is used with सर्चस्य, has not yet got the later sense of Parameśvara.
(4) पुरुष पवेद्दं सर्नं गद् भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येश्वरे। यद्न्येनामवत्सह $\|$ (Ath. XIX.6,4).

This stanza, with a variant reading, also occurs in the Yajurveda, and there, instead of Isvarah, we find İśānah. This very fact shows clearly that here also the word has been usel in its ordinary sense of a lord or master.
(5) कालो ह सर्नंस्येभ्वरों यः पिजासीत्वापतेः । (Ath. XIX. 53, 8).

The above remarks equally apply to this case also.
That the word 'İsvara' in all these Vedic passages has not yet got its later sense of Parameśvara and has been used only in the ordinary sense of a lord or master is confirmed by the following evidence of the Nighantutu and Nirukta-which serve the purpose of a
 श्र्यःः, निग्रुत्गान्, इ्नः। इति चन्वारि ईश्वरनामानि". The Nirukta while commenting upon this quotes a stanza containing the expression "इने विश्वस्य भुवनस्य गोपाः" and in its twofold explanation says :-(1) "ई्दश्वर: सर्वंषi भूतानां गेपायितादित्य:" and (2) सर्वंषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा'. In both these passages 'ITśvara' has been clearly used in its ordinary sense of a master or a $r \bar{a} \bar{j} \bar{a}$; and there is no trace here of its later sense of Parameśvara.

## The Brāhmanas.

In the Brāhmana literature also the word 'Isvara' is used very rarely; and whenever it is found it is
almost invariably used in the sense of 'competent' or 'capable of', there being no trace of its later sense of Parameśvara; e. g.-

ईंग्वरः पर्जन्येाऽचर्षो: (Ait. Br. III. 18),
ईश्नरेा हान्न्याए कतों: (Ait. Br. I. 14),
श्रश्नीयातामीध्वरै। जनयितनै (S'atapatha Br. XIV.

$$
9,4,13)
$$

तस्येश्चर: कुलं विक्षेब्ज्रेः (S’a. Br. I. 1, 2, 22),
ईश्वर पनं देछोः (S'a. Br. II. 3, 4, 6),
ईंश्वरे। यजमानं भ्रेचे डन्नेतेः (Kau. Br. XI. 8),
ई.्वरः शरणो यदि नापः पराजेतेः (S'. Ar. I. 8),
स (पुरोडाशः) ई़्वरेा य जमानं गुचा व्दृ्हः ('Tait. Br. III. 2, 8, 5),
 छُश्वरोग वा पप दिशोऽनून्मदितेःः ${ }^{1}$ (Tait. Ảr. V. 4, 7), ई्श्वरं वै रथन्तरमु $10,2)$,
ईश्वरो चा पषेत .......यजमानस्यायु: प्रत्यवहत्तुम् (Go. Br. II. 3, 6).

In the Aitareya Arranyaka also the word is used just as in the Aitareya Brāhmaṇa.

1. In the passage ईंशानः सर्ववियानामीश्वरः सर्वर्भूतानां ‥ "घहा तिबो मे अस्तु $\cdots \cdots$, occurring in the last portion (X. 47, 1) of Tait. $\bar{A} r$., the word ' $T$ 'svara' is used in the same sanse as is found in the Atharvaveda (see above).

## The Sûtra Literature.

After the Brahmana literature we should take up the Upaniṣads; but as most of them belong to a very late date, we shall consider their case later on. First let us consider the early Sūtra literature.

The word 'İsvara' is very very rare in the Grphya and S'rauta Sūtras. In the S'ankhāyana S'rauta Sūtra it is used only once ( श्रुग्निर्न कासेत देवानामीगवर: । $16,10,5$ ). Here it is evidently used for Agni.

Similar is the case with the Dharma Sūtras. It is not at all found in the Apastambiya and Bodhãyaniya Dharma Sūtras. In the Gautama Dharma Sūtra it is used only once in connection with the rules for a snātaka. The passage is गेगक्षेवार्थमीश्वरमश्रिगच्छेत् (IX. 63), where the commentator explains ईंवर्वम् by राजानम् .

Before examining the Asṭādhyāyī of Pānini we take up the Artha-Sanstra of Kautilya. The word 'ITsvara' occurs in this work only three times as follows :-

देशैश्र वंशानामधेगेपपचारमीश्वरस्य:। (p. 71)
देशान।मधेयेपपचारमनीश्चर्य। (p. 71)
यन्रेश्वरांश्राधिक्टतांश्र राजा रक्षोपकारेपयिकार्थमाह। (p. 74)
The references are to the second edition. In all these passages the word is clearly used in the sense of a $r a j \bar{a}$ or an administrative head.

## The Asț̄̄̄dhyāyī and the Mahābhāṣa.

As we have already stated, it was the evidence of these two works which mainly led us to the investigation of this question. It is therefore necessary to examine their evidence rather in detail. The word 'īsvara' is used only eight times in the Astāahyāyi, as follows:-
(1) स्थेरामासपिसकसेा चरचू (III. 2, 175).

This only shows the derivation of the word from $I_{s}$.
(2) प्राग्रीश्नरान्निपाताः (I. 4, 56).

This is only an Adhikāra-Sūtra and refers to the Sūtra श्रध्रिरीश्वरे।
(3) अधिरीभ्वरं ( $1.4,97$ ).

In the Mahābhāsya and in the other old commentaries the illustration of this Sūtra is given as ञ्रधि घह्यद़त्ते पश्चलाः, अधि पश्चाले घह्यन्तः।
(4) The same illustration is given in these works for यहमादท्रिकं यस्य चेश्वरवचनं तन्र सप्तमी (II.3,9). It is also clear from the Mahābhāṣya on this S̄̄tra that, according to Patañjali, the words like adhipati and svumin are all synonyms of 'Ísvara'.
(5) स्वामीश्वरणध्रिपति-(II. 3, 39).

The illustration for the word 'Îs'vara' in this Sūtra is given as गवामीश्वरः, गेष््वीश्वर: in the Käsikघ.
(6) ईश्वरे ते सुन्कसुनौ (III.4,13).

The illustrations of this (like ईश्वरेाsभिचरितेत:) are all taken from the Brāhmana literature and are of the same nature as have already been shown in connection with that literature.
(7) तस्येश्वरः (V. 1, 42). Its illustrations are:सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौनः। पृथिक्या ईश्वरः पार्थिनः।
(8) नञः गुचीश्वरक्षेत््ब-( VII. 3, 30).

Its illustration as regards the word 'lisvara' is श्रानेग्वर््यम् । श्रनैश्वर््यम् ।

Besides most of the illustrations just referred to, there also occur a few passages in the Mahābhāsya which are very important for the point under consideration. They are :-
(1) नैवेश्चर श्राज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति-श्रपबादेख़्सर्गा वाध्यन्तामिति (I. 1, 47 and V. 1, 119).
(2) तद्यथा लोक ईश्वर श्रान्बापयति ग्रामाट् ग्रामान्मन्नुष्या श्रानीयन्ताम् । प्रागाइं ग्रामेम्येा ब्राहाया आनीयन्ताम । (VI. 1,2).
(3) जित्पर्यायवचनस्यैन्व राजाद्यर्थम् ।...सभा राजामनुष्यपूर्वां (II. 4, 23). इनसभम्। ईश्वर्समम्। तस्यैन न भवति। राजसभा। तदि.रोषणानां च न भवति। पुष्यमित्रसभा (I. 1, 66).

In this passage the words 'rājā', 'ina', and 'svara' are clearly regarded as synonyms and king Puṣyamitra is spoken of as an 'Isvara'.

This detailed examination shows quite unambiguoasly that the word 'İsvara' in these works invariably means a 'räja' or an administrative head. The first period in the history of the word 'Isvara'.

This striking uniformity in the use of the word in the Asṭādhyāyī and the Mahābhāṣya, cannot, in our view, be regarded as merely accidental. We have already seen that in other works also, which belong definitely to a date anterior to that of the Asṭādhyãyi or Mahābhāşa or which may be regarded even as their contemporary, the word has not been used, even once, in the sense of Parameśvara. It seems that in the Vedıc literature the word had the general sense of 'a lord' or 'competent' which later on developed into that of a 'räjā' or an administrative head. The period covered by both these uses of the word may be regarded as the first period in the history of the word. This period obviously lasted till the time of the Mahābhāsya, i. e. the 2nd Century B. C.

## The second period in the history of the word 'İsvara'.

But there are also some works in which the word has been used, not only in the above sense, but also in the sense of Parameśvara. The period to which such works belong we may take as the second period in the history of the word 'Îsvara.' In view of the
X.]. 1 History of the word 'İsvara' and its idea 45 fact that at one time the word is definitely used in one sense (of a 'rajā̀ or 'capable of') and at a later time we find it almost definitely used in a later sense (of Parameśvara), we think, we are perfectly justified in assuming a transitional period in which the word is used, of course in a varying degree, in both the senses.

Among the works which can belong to this transitional or second period we may assign the first place to the Manusmب̣ti and the Bhagavadgitā, with the difference that while in the former there is a predominance of the first sense, in the latter the second sense is found much more often.

Let us first take the Manusmrti. So far we have found that the word has been used only six times in this work, as follows :-
> (1) तस्याॅँ स़र्वभूतानां गेपारं धर्ममात्मजम्। जह्मतेजोमयं द्रडमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ (VII. 14).

Here the commentary of Kullūka says:- चह्ना पूर्वं सृप्रवान्.
(2) प्रारायामैद्दहेद्दोणान्य याराामिश्ध किल्तिषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ (VI. 7.2).

Here cf. the same commentary :-"अ्रनीश्वरान् गुखान् । ईश्वरस्य परमात्मने ये गुणा न भवन्ति। कोधलोभमोहादयः।

## ( 3 ) मनसश्बाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्चरम् (I. 14).

Here the same commentary says "ईश्चरं ₹व्वकार्यकरएक्षमम्।".
(4) घाल्वणेा जायमानेा हि पृथिठ्यामधिजायते। ईश्नरः सर्वंभूतानां धर्संकाशास्य गुमये ॥ (I. 99).
(5) दैवतान्यभिणच्छेत्तु धार्मिकांश्ध दिजोत्तमान्य। ईश्नरं चैन ग.्षाथं गुरूनेन्न च पर्वस्तु ॥ (IV. 153).
Cf. Kullūka :-रत्षाथं रजादिकं गुरूंश्र .......",
(6) हृन्याच्चौरमिवेश्चरः (IX. 278).

Cf. Kullūka:-"चैारवद्धाजा निग्र्नीयात्".
It is evident that with the exception of the first two passages where the word seems to have got the later sense, the word in all the other passages has been clearly used in the earlier sense.

The case is rather different with the Bhagavadgita. Here the word is generally used in the sense of Parameśvara; eg.

> भूतानामीश्वरेाडपि सन् (IV. 6).
> समचस्थितमीश्वरम् (XIII. 28).
> समं सर्वंधु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम् (XIII. 27).
> ईश्वरः सर्वभूतानiं हृद्देशेडर्जुन तिप्रति (XVIII. 60).

But here also the earlier sense of the word is not quite absent ; cf. for instance :-

ईश्वरे।Sहमहं भोगी सिद्दोऽहं वलवान्सुखी (XVI. 14).
दानमीश्नरभावश्ध क्षान्रं कर्म स्वभावजम् (XVIII. 43).

The last period in the history of the word 'Is'vara'. The above tendency found in the Manusmiti and Bhagvadgitā went on increasing until we find that the word came to be used almost exclusively in the sense of Parameśvara alone. This stage we take as the last period in the history of the word 'Îśvara.'

Before giving illustrations for this exclusive use, it is better to take a general survey of the entire Upaniṣadic literature.

A reference to the 'Concordance to the Principal Upaniṣads' shows that, as far as the ten older Upaniṣads are concerned, the word 'Iśvara', not only has not been used in the sense of Parameśvara, but also, excepting the Bṛhadurranyaka Upaniṣad, it has not been used at all; and in the Brhadaranyaka Upanisad also, as already shown in the passage from the 14 th Book (or Käụḍa) of the Śatapatha Brāhmaụa, it is unambiguously used only in the sense of 'capable of '. Of course like İsāvāsyopaniṣad, already referred to, we find the word 'is' (cf. यदा पश्यः पश्यते .......ईशम् ) in the Muṇdaka Upaniṣad also. With regard to this, our position is the same as already stated in connection with the former Upaniṣad.

The Śvetāśvatara Upaniṣad is not considered as old as the older ten Upanisads. In this the word is
used (e. g. तमीश्वराएां परमं महेग्वरम्), but in a way which shows that it has not yet acquired the later meaning of Parameśvara. इश्दराएाम् evidently means here राब्वाम् .

The case is quite different with the sectarian Upanisads belonging to a later date. Here the word is, not only, very frequently used, but also has invariably got the sense of Siva or Parameśsara, e.g. -

हैश्वरः परये देव: (Brahmavidyopaniṣad 7).
ईश्वर: सर्वंूूतानाम् (Mahānärāyaụa-Upaniṣad $17,5)$
ईश्चरः शिान एव च (Atharva-Sikhopaniṣad 2).
These later Upaniṣads clearly belong to the third period of the history of the word. Of course here the sectarian sense of Śiva is more prominent, than that of Parameśvara. The reason underlying this difference will be shown later on.

In the non-sectarian literature which also belongs to this third period, the word 'Isvara' has clearly got the sense of Paramesvara. For instance, let us take the philosophical Sūtras. As far as we can say the word is found only in three of these Sūtras, viz. Yoga, Nyāya and Sāñkhya Sūtias; and in all cases it has the sense of Paramesvara alone; e. g.-

## क्लेश्कर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुपचिरोप ईश्वर:

 (Yoga-Sūtra I. 24)Ғ.⿹्वरपरिः्यानाद्धा (Yoga-Sūtra I. 23) ईश्वर: काररां पुरुपकर्माफल्यदर्शनात् (Nyāya-Sūtra IV. 1, 19)

ई్श्वरासिद्द्धे: (Sāñkhya-Sītra I. 92).
In the same way, in the whole of the subsequent philosophical literature the word 'Isvara' has been used in the sense of Paramesvara alone ; so much so, that İsvara in the sense of Parameśvara is the main topic of such works as the Nyâya-kusumāñjali and Isvarānumāna-cintāmapi. Similar is the case with the Purana and the later Smṛti literature.

Development of the modern idea of Isvara.
Before we point out the importance of the above, rather dreary discussion, let us first see if we can similarly trace the development of the modern idea of Isvara also. We must confess that in this second part of our investigation we do not feel ourselves on such firm and sure grounds as we did in its first part. Still we think that we can trace more or less conclusively this development also. Before we start, let us first define what we mean by Isvara these days. The most important point to tee remembered in this connection is that the word is not a sectarian one now-a-days. We cannot say that like the words
'Rāma,' 'Kب̣ṣ̣a', 'Śiva' etc. it is used only by a particular sect of the Hindus. On the other hand we find that all the Hindus, irrespective of their sects, as stated at the very outset, use this word in the sense of 'omnific, omnipresent, eternal supreme God, who is the Lord of all, above all gods and at the same time is an object of our worship'.

In tracing this development we must start from the Vedic times; and first of all we must consider the Vedic (especially the Rgvedic) conception of gods. In the early Vedic period we do not find any god who can be regarded as occupying the position of Parameśvara. Gods like Indra, Agni, Varuṇa, Mitra, Pūşan, are all functional (or कार्मिक) gods. In other words they are all departmental (नियतकर्माए: or निमज्गकर्मकारिए: ) gods. None of these can be really regarded as 'the one god above all gods' (or देवाधिद्देव). It is true that at times almost each of these gods is addressed as if he were an absolutely independent and supreme deity. But in reality this practice of the Vedic poets is only an exaggeration and is merely due to the effusion of sentiment on the part of the singer.

Of course there are Mantras from which it would appear that in course of time the seers came to realize that the various deities were but different forms or
aspects of one divinity ; cf. माहाभाग्यादेवताया पक श्रात्मा बहुधा स्तृयते (Nirukta VII. 8).

This conception of the Rsis was more of a pantheistic than of a monotheistic nature. Gradually the same idea assumed its final shape in the Vedāntic Brahman. But this idea of Brahman was not the same as that of Paramesvara. In the first place, Brahman existed only in the eyes of thinkers and philosophers. Unlike Paramesvara, it never existed in the eyes of the layman. The very fact that it is conceived in neuter gender shows that it can never be the object of popular worship. The god of popular worship is always conceived in masculine or feminine gender ; cf.

## देवतिर्यड्मनतुप्यादैँा पुंनामा भगवान्हरिः।

 स्रीनाम्री श्रीश्र्र विक्षेया नानये।fिद्यते परम्॥।The fact that no place whatsoever is assigned to Brahman in the Vedic Karmakāuda would confirm the above view as regards Brahman. Statements
 the Bhagavadgitã and the view of some Mimansakas, like Prabhākara, that the Veda is only concerned with Karmakāụḍa and not with Brahman also confirm the above view.

It is true that even in the Vedas we find gods like Prajāpati who apparently seem to occupy the
place of Paramesvara. But in reality it is not so. Even Prajāpati, the forerunner of Brahmā, is only one, though rather more dignified, of so many gods, and cannot be regarded as the one god above all gods.

In view of all this we can safely maintain that in the Vedic period, including that of the Upanisads also, the popular religious needs were sufficiently satisfied by the functional or departmental Vedic gods, and no need was felt of Parmesvara at that time. On the other hand the need of philosophers who looked for unity in diversity was served by Brahman.

Besides Brahman, there is the Purusa of the Purusasīkta who also may apparently be regarded as equivalent of Paramesvara. The same idea was later utilized, in the Bhagavadgitā, for the idea of Puruṣottama. But a reference to passages like पुरुष पवेदं सवं यद् भूतं यच्च भाध्यम् (Yajuh XXXI, 2) would show the pantheistic trend of this hymn, and as such our above remarks as regards Brahman would equally apply to Puruṣa also. Moreover the fact that the word 'Puruṣa' has been generally used, in the Vedic Samhitās themselves, in the sense of 'Man', and the use of that word in the sense of Viraṭ Purusa or 'the Universal Man' in the above Sūkta is only an exception (which, by the way, explains the

X] History of the word 'Îvara' and its idea
importance of the hymn) shows that the idea of Purusa in the latter sense was the creation of a PoetPhilosopher and was only meant for thinkers. It has nothing to do with the popular Vedic ritualism. The most important argument in our favour in this connection is that even in the Pūrva-Mīmā̀msāsūtrathe most authoritative work dealing with the rationale of the Vedic Karmakāṇḍa-no place is assigned to Paramesvara or Isvara. For the same reason it is a common belief among Pandits that Isvara is not recognised in the Mimāms $\bar{a}$ system; only they do not understand its historic background. In this connection cf. also Bhagavadgitia (II. 42):-

## यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवृनन्त्यविपम्धितः। वेदवादरताः पार्थ ! नान्यद्स्तीति बादिनः ॥

This would also explain why the word 'Ísvara' in the sense of Paramesvara is not used in the Vedic literature.

## Lord Buddha and the doctrine of Isvara.

A consideration of the doctrine of Lord Buddha in this connection also confirms our above view. The popular view with regard to Lord Buddha, now-adays, is that he refuted the doctrine of $I_{\text {svara }}$ and therefore he was a 'Nāstika'. But we think there is no ground for this view. Let us first decide the real meaning of the word 'Nāstika'. The use of this
word in the sense of an atheist is not found in the older literature. Orginally the word only meant one who did not believe in the next world'; of. Pāṇini IV. 4, 60 : श्रस्ति नास्ति दिपें मतिः।

Gradually it came to mean 'one who reviles the Vedas' i. e. 'one who does not conform to the Vedic tradition'; cf. Manusmب̣ti II. 11 ( नास्तिको चेदनिन्द्नः ). In case we find this word used for Buddha in the older literature, we must take it in the latter sense. It has nothing to do with the belief or non-belief in İsvara. The Sānkhyas and the Mimānsakas, though they do not recognize God, are not called 'Nāstikas'; simply because they were not opposedto the Vedic tradition

But we may not stop here and can go a step further. Because as far as we can say, Buddha never denounced or refuted the idea of Isvara in the sense of Paramesvara. This does not mean that he recognised it. This only means that till the time of Buddha the idea itself did not exist.

Instead of it, there were two ideas which occupied the place of İsvara in his time. The one was of the functional Vedic gods, and the other of the absolue and attributeless Brahman. He accepted the former idea; but in the place of Brahman he installed 'Dhamma'
or 'Dharma'. In our view, from a philosophical point of view, there is not much difference between Brahman and Dhamma. Both refer to abstract ideas. The idea of maintaining the whole universe and upholding every creation is common to both of them. Dhamma is only a collective name for all the eternal laws of the universe taken together. In fact it is 'The Law' of the universe. Can we not conceive the eternal and universal laws in the form of intelligence? If we can, then Dharma which refers to the totality of those laws can easily be conceived as intelligence. If so, what is the difference between Brahman and Dhamma? Brahman is regarded, not as intelligent, but only as pure intelligence.

This shows why Buddha, who recognised the traditional functional gods, Indra etc., and who substituted Dhamma for Brahman, did not denounce Îsvara. In reality the idea of İsvara in the sense of Paramesvara did not even originate by that time. ${ }^{1}$

1. Of course there are a few references to Ĩśvara or to Ĩśvaravādins in Pali literature, but they evidently refer to a god more or less similar to the \{departmental Vedic gods; and some of the references may also belong to a time much posterior to Buddha. The same remark applies to similar references found in the Jain literature also ; e.g., cf. Sathānān̄g-Sūtra 607.

S'aivism and Iśvara.
Let us now see how the word 'ITsvara' at last came to be used in the sense of Paramesvara. An attempt is made in the following to answer this question.

Modern Hinduism is said to be a fusion of the Nigama-dharma and the Āgama-dharma Nigama means Veda and Ágama refers to Tantra. Thus we can say that the basis of Modern Hinduism is a fusion of the Vedic and Tantric Dharmas. An examination of popular gods as well as of the daily and other kinds of ritualism of Modern Hinduism also clearly shows that it is very much different, both in spirit and form, from the pure Vedic Dharma. But it does not mean that Tāntricism is later in origin than the Vedic religion. On the contrary, there are grounds for holding the former, at least as far as India is concerned, even as older than the latter. It is true that in our literature we do not find such an old description of Tāntricism as that of the Vedic religion. But it only means that Tāntricism came to influence the Vedic people gradually. Moreover, the esoteric nature of Tāntricism and the fact that Tāntric worship is of an individualistic nature as compared with the Vedic ritualism which, requiring as it does the assistance of a number of priests for its performance, is congregational, also contributed a great deal to the non-pre-
servation in literature of Tāntricism in its oldest form.
The excavations of Mohenjo Daro and Harappa also have shown the great antiquity of Tintric culture in India. S'iva occupies a most important place in this culture; and the fact that S'iva-lingas in large numbers have been excavated there clearly proves the then existence of Tāntricism. On similar grounds, we think, we are justified in designating the pre-Vedic culture of India as Tāntricism. Some people give it the name of Asuric culture. We know that in Vedic literature the Asuras are described as the elders of the Devas; which only means that, at least in India, the Asura or Tāntric culture is older than the Vedic culture.

The fact that in the Purānas and the allied literature Asuras and Daityas like Bāṇāsura and Rāvana are almost always described as the devotees of Śiva also shows an intimate relation, from the oldest times, between S'iva and the Tāntric (or Ȧsura) culture. We know that a particular variety of the S'iva-linga is also known as Bäṇa-linga. Probably it was Bāp̣āsura himself who substituted rather smaller stones for heavy ones for their worship as S'iva-lingas.

The above statement as regards the close relationship between S'iva and the Tāntric culture does not necessarily mean that the chief god of that culture was designated as 'Sriva' from the very beginning. It 8
appears that the Vedic Aryas when they entered India found this S'aiva or Tāntric culture most prevalent. In the beginning they were naturally hostile to it as is shown by such contemptuous expressions as शिश्नदेवाः applied in the Rgveda to the indigenous people; but gradually on account of its vast prevalence they themselves came to be influenced by it. This was the reason which perhaps led to the fusion of the pure Vedic god Rudra and the 'Tāntric 'Siva'. The difference between the Rudra of the R.gveda and the Rudra of the Yajurveda can perhaps be explained by this fusion alone.

This influence of Tāntricism upon the Vedic culture was so far-reaching that gradually Saivism asumed the form of an almost universal religion even among the Vedic people. It is due to this that Vaiṣavism though based on the pure Vedic god Viṣ̣u appears as only a new sect when compared with Saivism.

## Spread of the word Is'vara through S"aivism.

In reality it was through the influence of Śaivism that the word 'Issara' in the sense of Paramesvara became so popular. We have already seen how the word 'Ísāna' gradually became a synonym of Siva. Both 'Ísvara' and 'Īsāna' are derived from the same root: Still the former word did not acquire the Śvetāśvatara and other older Śaiva Upanisads 'Mahes'vara' and not 'Isvara' has been used for Śiva. The passage from Kālidāsa हरिर्यंथैकः पुरुपोत्तमः स्टृते महेश्वरस्ट्यस्बक एव नापरः (Raghuvamंsa III. 49) also confirms the same view.

But gradually in the Śaivite literature itself 'İsvara' came to be used for 'Mahesvara.' We have already seen how 'İs'vara' has been often used for Śiva in the later Śaivite Upaniṣads. In the Tantras also 'ITsvara' is very frequently used for Śiva. Many of the Tantras even begin with the words पार्वती उवाच and ईश्वर उवाच. In the S'aiva Dars'ana also 'IIsvara' is not only very frequently used, but it is also a technical term of that philosophy for Siva; compare for instance the 'Sarvadarsanasangraha' ${ }^{1}$ and also the words of Kālidāsa :

यस्मिनीश्नर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः।
(Vikramorvasiyam).
Thus it is clear that the word 'Isvara' became so popular only through the influence of S'aivism.

1. Cp. पतिपदार्थः शिवोरभिमतः (Anandashrama ed, of the text only, p. 66)., Cp. also पझ्ञुपतिरीभिर: (Śañkara's Comm. on Vedāntasūtra II. 2, 37), and शम्भुरीशः पश्रुपति: शिव: शूली महेम्धरः ई ईलरः शर्व ईशान:..............न्य्यम्बकस्विपुरान्तक:............स्थाणु:..... (Amara-kośa I. 1, 25-26 and 29-30).

## Isvara and Darsana.

But its use in the sense of non-sectarian Paramesvara did not take place until the word had not left the above sectarian world and had not become an object of independent discussion in the field of general philosophy. So long as Isvara or Mahesvara was only a sectarian god, it could not have become an object of discussiou in the non-sectarian general philosophy. For this very reason perhaps it was only gradually that Isvara began to be discussed in the general philosophical literature ${ }^{1}$. This also explains

1. The statement that İśvara or Maheśvara was in the beginning only a sectarian god and that it was only gradually that it came in the purview of the general philosophy and assumed the form of non-sectarian Parameśvara is clearly borne out by the following quotations from the Saḷdarsanasamuccaya of Rājaśekhara Sūri-a Jain author of the 14th or 15th century A. D. :-

Regarding the Nyīya system (called here Yoga-matam or Siaivam) of philosophy, he says :अथ योगमतं हूम: शैवमित्यपराभिधम् । ते दण्डधारिण: प्रौढकोपीनपरिधायिनः ॥ कम्बलिकाप्रावरणा जटापटलख्यालिनः । अस्मोदूधूलनकर्तारो नीरसाहारसेविनः ॥ $+\quad+\quad+$
घजमानो बन्दमानो वक्कि तेषां छृताभ्जलिः। औ नमः शिवायेत्येधं छिवाय नम हत्यसौ।।

X] History of the word 'Ïśvara' and its idea
why in the philosophical Sūtras there is such a meagre discussion of İsvara. Probably there was only a beginning of that discussion at the time when the

तेषां च शंकरो देव: सट्टिसंहारकारकः। तस्यावतारा: साशा ये तेडहाद̣श तर्दृर्चितःः ॥
$+\quad+\quad+$
पूजनं प्रणिधानं च तेपां ज़ेयं तद्धगमात्।
अक्षपादो गुरुस्तेपां तेन ते हाक्षपादकाः ॥
उस्तमां घंयमावस्थां प्राष्षा नग्ना अ्रमन्ति ते ॥
प्रमाणानि च चत्वारि प्रत्यक्ष लैङ्निकं तथा।
उपमानं च शाउदं च तत्फलानि पृथक् पृथक्।।
तत्त्वानि पोढशामुन्र प्रमाण़ादीनि तघ्यथा।
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्र प्रयाजनम् ॥
$+\quad+\quad+$
अयमेपां विझोषस्तु यत्र्रजल्पन्ति पर्षंदि ॥ गौन्वीं दीक्षां द्वादूराउद्दीं सेवित्वा येऽऽपि सुज्चति। दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति॥ ।
As regards the Vaisesika system of philosophy, he says :-
अथ वैनोषिकं घूम: पाङ्युपतान्यनामकम्।
厄िद्धादि यौगवत्तेपां ते ते तीर्थकरा अपि ॥
वैरोपिकाणां योगेम्यो मानतश्वगता भिदा।
प्रत्यक्षमनुन्नानं च मते तेषां प्रमाद्वयम् ॥
$+\quad+\quad+$
यौगे वैनेपिके तन्न्रे प्रायः साधारणी क्रिया।
आचार्य: शाङ्कर इति नाम प्रागमिधापरम् ॥
$+\quad+\quad+$
शिचेनोलुकरुपेण कगादस्य सुनेः पुरः ॥ मतमेतत् प्रकथितं तत औौर्क्य म्मुच्यते।।
philosophical Sūtras were written. For the same reason not much importance was attached to that discussion. But gradually that tendency went on increasing and naturally we find Isvara-siddhi as one of the most important topics in the later philosophical literature of India, so much so that such important independent treatises as the 'Nyāyakusumañjali' and 'Īsvarānumānacintāmani' have been exclusively devoted to that topic.

The importance of this investigation.
The whole investigation is obviously of great importance for clearly understanding the history of Indian Philosophy and Religion. Many a knotty point of that history can easily be explained in the light of this investigation. For instance the question as to why there is such a meagre discussion of an important

## अक्षपादेन ॠपिणा रचितत्वानु यौगिकम्। आक्षपादमिति ख्वातं प्रायस्तुल्यं मतद्यूयम ॥

Cp. also the Sad-darśana-samuccaya of Haribhadra-süri : आक्षपादमते देव: स्टिसंहारहृच्छिव:. Regarding the Vaiśeg̣ikas he says : देवताविषये भेदो नास्ति नैयायिकैः समम्।

Moreover, the fact that both the Nyāya and Vaisesika systems of philosophy are described as शिष्पापरिगृहीत in the Commentaries on the Vedānta-sūtra II. 2, 17 (अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा) would show that according to the tradition both the systems must have had their origin in some Non-Vedic or Ägamic form of religion. This also indirectly supports the above contention.
topic like that of Isvara in the philosophical Sūtras can be answered, we think, 'only in the way in which we have done so. Futher we cannot understand the rise and great expansion of a Godless system like Buddhism in the India of B. C. if we assume the existence and prevalence of the modern idea of Paramesvara at that time also. Surely a religion of the same kind, if preached now-a-days, would not have the same prospects.

Besides, the investigation is not without interest from the point of view of literary history also. If our conclusions are true, we find here a new material for determining the chronology of many a Sanskrit work. For instance, the question whether the Vyākarana Mahābhāsya and the Yoga Sūtra are by the same author, can be definitely decided in the negative in the light of our investigation. Because the author of the Yoga Sūtra who uses the word 'İs'vara' definitely for Paramesvara must be not only different from, but also much later than, the author of the Mahābhassa, who uses that word only in its older sense. On the same grounds we can maintain that the Manusmrti and the Bhagavadgita are later than the Mahäbhäșya.

## SPORTS AND GAMES AS REFERRED TO IN SANSKRIT LITERATURE

## BY <br> Pt. ANANT SHASTRI PHARKE,

Prof., Samskrit College, Benares.
[This paper which has been prepared, under my guidance, by a Professor of the Sanskrit College, Benares, throws a considerable light on the variety of games and sports as in vogue in ancient India. Its importance cannot be denied chiefly in view of the large material set forth here for the first time and the vast literature utilized for its purpose. It is hoped that the writer will pursue the subject still further and will try to systematize it later on. M. D. Shastri.]

संस्छतसाहित्ये र्वािता: कीडा: ।
श्रथायं कीडाविषयकेत निबन्धः प्राचीनग्रन्थेम्य उपलब्धं विषयजातमेकत्र संकलयय विक्षजनानां पुरतः सन्निधाष्यते, प्रमाणभूतग्रन्धस्थलानि च तत्र तत्राधप्टिप्पन्यां पदर्श्यन्ते ।

श्रत्र विशेषत एकमस्माभिर्निवेदनीयं यद् यत्र खेलनपकारं प्रदश्र्यापि ग्रन्थकारेए नामधटितः कीडाराब्दव्रयोगो न कृतस्तत्र कीडास्वरूपद्योतको नामनिर्देंशो नूतनतया निर्मितः। श्रत्र धमारां तु "पवं तैर लोकसिद्दाभिः कीडाभिश्चेरतुर्वने" (श्रीभाग० १०-१Е-१६) इति श्रीमद्वैज्यावभागवतस्थं बचनमेव। एवं यन्र टीकायां कीडास्वरूपविशेषनिर्देंश उपलभ्यते सेזऽपि तत्र तत्र निर्दिश्यते।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 65
श्रत्र विचारसैकर्यर्थं कीडायाः श्कारचतुप्यं विधाय विचार आर्यते। तत्र प्रथमप्रकारे घधानतया स्स्वमनेविनेदामुद्दिश्य विहितकीडानां संग्रहः । दितीये प्रकारे जेक्षकादिमनेाविनेदादिकं पधानतयेदिश्यय कृतानां संकलनम । वृतीये प्रकारे धर्मादिशधानेत्स्सवमुद्धिश्य सx्वाद्वित्येलानां संकलनम्। चतुर्थं प्रकारे स्वरूपविशेपेपपलक्धिरहितानां नामत उपलव्धानामज्ञातविरोषप्रकारिकायां कीडानां संग्रहः। तन्र कीडाशब्देन प्रधानते मनेाविनेटद्दाय केनापि निश्चितमकारेणानेकरेंकेन वा शारीरचेप्टादिना यक्कियते तद्विधीयते। तन्र म्रथमतः कीडान्Зुक्रमणिका, प्रमायग्रन्थनामनिर्देंशश्व क्रियते भथम: भकाइः।

१ कृत्रिमतृषभक्रीडा
२ निलायनकीडा (१,२)
३ मर्कटेत्तम्नवनक्रीडा
४ शिक्याद्विमेपान्कीडा
4 श्रहमहमिकास्पर्शंकीडा
६ भ्रामणझ्नीडा
ง गर्तादिलड्द्वनकीडा
= विल्वादिपक्षेपएकीडा
$\varepsilon$ असृश्यत्व क्रीडा
१० नेत्रवन्धक्रीडा (१, २, ३) ११ स्पन्द्दाल्लिका कीडा (१, २) १२ नृपक्रीडा
१३ हरिणाक्रोडनकम्
१४ वाह्यवाहककीडा
१प देवद्त्य्यक्रीडा
१६ जलक्रीडा (१, २) 9

१७ कन्दुककीडा (२, २)
१२ वनभोजनम
१८ रासकीडा
२० छालिक्यक्रीडा
२१ नियुद्दकीडा
२२ चृत्यक्रीडा (१,२)
२३ श्रक्षक्रक्रीडा
२४ मृगयाक्रीडा (२, २, ३)
२४ चत्नुर्नकीडा
२द कृत्रिमपुत्रिकाक्कीडा
२७ वल्लीवृक्षविवाहः
$२ ₹$ बीटान्रीडा
२ह कनकम्टह्नकेशाक्रीडा
३० वैवाहिकक्रीडा
२१ हलीषक्नीडा
३२ सगायनकूर्दनक्रीड़ा

३३ नैकाकाक्राड
३४ जलगृहक्रीडा
३४ वनचिहारकीडा
३द श्रामलकमुप्टिक्रीडा
३७ दर्टुरारावकीडनम् ३Е नाट्यक्रीडा

३\& अलातचक्रकीडा
४० गदागदिक्फीडा
४१ वृक्षे पाद्रहारकीडा
प२ चित्रक्रीडनकम् ४३ काजयशास्त्रविनोद्:

चतुर्थ: पकारः।
१ दारडाखेल:
२ मैप्टाखेलः

१ नृत्यक्कोडा
२ नाट्यम्
३ मद्नकीडा
8 ऐेन्द्रजालक्रीडा
4 समाह्नयक्रीडा
६ मनुष्यपशुयुद्दम्
$ง$ शास्तनिद्याप्रदर्शननम्

## तृतीय: भकारः।

ᄃ इन्द्वध्वजोच्छूायः
$\varepsilon$ कैमुद्दीमहोत्सवः
२० गवेत्सर्गः
११ देचयात्रा
१२ होलिकामहोत्सवः
१३ चसन्तोस्सवः
१४ घह्योत्सव:

- विषचैद्यखेले
( पेन्द्रजालिककीडा)
$\varepsilon$ वैन्गहिकपणधद्शंनम् ( 2, २, ३, ४, ч )
?० कापचित्रक्रीडनकम् ११ वाजिनाह्यालिविनेटद्

१ मार्गपालीवन्धनम् २ वट्टिकाकर्षयम्
३ गोहीडनकम्
४ राजसूययाग:
प. चाजपेययागः
६ नरमेध:
ง बलिराज्येत्सव:

द्वितीय: भक्रार:।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 67

| प. उद्दालकपुष्पसষ्किका | गडादण्डि |
| :---: | :---: |
| ६ वारएपुप्पम्रचायिका | $\varepsilon$ मुप्टीमुष्टि | ง पुष्पकीडा

पसाएगयन्थस्बूचिका।
१. ॠत्वेद्:

२ शुक्लगजुर्वैद:
३ प्रथर्वचेद्:
8 पेतरेयअाह्माम्
प. छान्द्रेग्येापनिषत्
द कात्यायनीयश्रौतसूत्रम्
७ निर्णयसिन्वावादित्य पुरायाम् २Е वैयाकरएसिद्धान्तकौमुदी
चीरमित्रेद्यराजनीतित्रकाइो-
$=$ मत्स्यपुराएयम्
$\varepsilon$ विष्युधर्मोत्तसपुरण्
?० सकन्द्पुराणम्
?१ पद्मपुराणम् ।
२२ विष्युपुराणम्
१३ शीविष्णुभागवतम्
2\% बह्नपुरायम्
१\% उह्यतैवर्तम्
२६ श्रत्रिपुराणम्
१७ गशेशपुराणम्
१६ निरुक्तम्
१ع नीतिमक्जरी
२० श्रीमन्दारतम्
२१ वालनीकीयरामाययम्

२२ अध्यात्मरामाययम्
२३ हरिवंशः
२甘 गर्गसंसिता
२प चाएाभ्यार्थरास्त्रम्
२६ पातः्जलमहाभाष्यम्
२ง पाणिनीयसूत्रम्
२. काशिका

३० तत्ववे।ทिनी (वया०कौण्टी०)
३१ दशाकुमारचरितम्
३२ स्मवासवदत्तम्
३३ मालविकाग्रिमित्रम्
₹ंध शाक्रुन्तलम्
34 पश्वत्वतन्त्रम्
३६ मनुस्मृतिः
३ง सुभाषितरनभारडागारम्
₹ह देवीपुराणम्
$3 \varepsilon$ कुमारसम्म्मवम्
80 ग्रमरकेारा:
8? माघमाहात्क्यम्
( पन्मपुराएीयम् )

प२ व्याख्यासुधा (अम०को०टी०) दृГ पुरुषार्थंचिन्तामशि: ४३ नैषधीयम् पغ निण्णयसिन्धौ हेमाढ़ौौ व्रह्न-
४४ शिशणुपालवधकाव्यम् ध1. किरातार्ज्जनीयम्
४६ काद्ग्नरी
प्र७ निर्णयससिन्धौ देवलः

चचनम्
प०० सेजज्रवन्धः
पु चतुर्नद्रोपिका
प२ मानसेाल्वासः

१ कृत्रिमवृपभकीडा-यत्र सते डिधा भूता वालकाः कस्वलादिभिः स्वशररिं पिधाय संपाद्वितबृषसाकारा वृषभवच्छबव्दं कुर्वाशाः: परस्परं युध्यन्ति सा कीडा कृत्रिमनृषसकीडापदेन कथ्यते ${ }^{\text { }}$ । ग्रान्र सर्वत्र कीडासु जयपराजये सुरल्लोचेन्रादिग्लिहःः।

२ निलायनकीडा (१)-यन्र निलीय स्थितं वालकसन्येाडन्विप्यति, प्रन्विप्टो जितः-श्रन्वेषके जेता च भवति सा निलायनकीडेति कध्यते ${ }^{\circ}$ ।
(२) यत्र से़े स्थिता वालका विभागत्रयं कृत्त्वा-पकः पशुपालकः, श्रपरः पगुचैारः, अन्यश्च मेषायितः। तत्र पशुचैरेरे मेपायितं चेरयिित्वा कुन्रचित् स्थापयति पशुपालश्र ततस्तमन्विप्यानयति सा निलायनक्रीडा ${ }^{8}$ ।
(१) "कचित्हृत्रिमगोवृषैः। बृपायमाणौ नर्दुन्तौ युयुधाते परसपरम् ॥" टीका (अन्व्वरार्थ०्र०) "ऋचित्कृन्रिमगोवृपे:-कम्बलादिभि: पिहितेर्शललैरेख स्वीक्रतृृपाकारैः सह" इत्यादि० (भाग० १०, ११,३८)
(२) टीका ( अन्वयार्थंश० ) (भाग० १०, १८, १४)
(३) "एवं विहारै: कौमरैः कौसारं जहतुर्चजे। निलायनै:"........." ॥ अन्र टीका-निलीयस्थितस्यान्येन तच्ठोधनं निलायनम्। (भाग० १०, ११, ६९)
(8) "चकुनिलिलगनक्रीढश्रोरपालापदेशतातः। तत्रासन्कतिचिचौौःः पालाश कतिचिघृष॥ ॥ मेषायितтश्य तन्रैके विजनुकुतो

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 69
३ मकेटोलप्फ़नकीडा-यन्र मरंटचत्स्वात्मानं परिकल्व्य वृक्षशाखातः शाखान्तरं मर्कंटवडुत्व्लूयते सा मरंटेत्टवनकीडा ${ }^{9}$ ।

8 शिक्यादिमोषएक्रीडा-यत्रान्येनन्यस्य शिक्यादीन् चेरयित्वा स्वामिनाऽनेनापद्धतमिति ज्ञाते चेरारयिता तचिच्छुभ्यादिकमन्यस्य दूरस्थितस्य निकटे पक्षिपति, ततः स्वामिनि विद्दुत्य तत्र नेतुं प्रस्थिते तन्चत्यो वालकस्तत्स्वीकृत्य पुनरन्यस्य दूरस्थितस्य निकटे प्रत्तिपति, स्वामी च पूवं बालकं त्यक्तवा यस्य समीपे रिक्यादिकं तत्र विद्नुनति तज्ञत्यो वालकः पुनरन्यस्य निकटे, एवं प्रकारेए बहुकालं कीडित्वा यद्रा स्वामी अक्ठतहृत्यः प्रार्थयते तदा तस्मै तचिछ्क्न्यादिक प्रद्दीयते सर कीडा शिक्याद्रिमेपएकोडा ${ }^{*}$ ।

द श्रहमहमिकास्पर्शकीडा—यत्र कश्चिद्दूरं गत्वा तिप्रति तदा दूरस्थिता वालका दूरं तिप्टन्तं तमहं पूर्वमहंपूर्वमिति कृत्वा वेगेन प्रभ्राष्य स्पृशन्ति सा यथेत्कनामिका कीडां।

६ भ्रामणक्रोडा-यत्र सहे बालकाः परस्परं करं गृहीत्वा मरडलाकारेण परिभ्रमन्ति सा भ्रामणकीडा ${ }^{8}$ ।

७ गर्तादि लड्घनकीडा-यऋ परस्परस्य कूर्दनसामर्थ्यद्यदृ्वक्षया गर्तादिकमुलन्बचते सा गर्तादिलद्वन्नीडा"।
(१) "मर्कंटोत्ट्लवनादिभिः" (भाग० १०, ११,६८)
 राद्दसन्तश्र पुनर्दंदुः"॥ (भाग० १०, २२, ६)
(३) "यदि दूरें गतः कृष्णो बनरोभेक्षणाय तम्य। अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृर्य रेमेरे’ ॥ (भाग० १०, १२, ६)
(8) "भाभणे: $\cdots \cdots \cdots \cdots$ " टीका परस्परकरमहणेन आमामचै: ( भाग० १०, q७, q२)


5 विल्वादिभच्तेपएक्रोडा-यन्र विल्वादिफलानां सध्ये यन्त्रादिभिः क्षेपणैः हस्तेन वा प्रत्तितयेारििल्वादिकयेाः परस्परं सथ्य एव श्राघाते भवति सा विल्वाद्विपक्षेपसाकीड़ा ${ }^{9}$ ।

ह श्रस्पृश्यत्वक्रीडा-त्रंयं च स्पर्शंस्यादित्साचिकीर्षीस्यां भवति। यन्र प्रथमो छितीयं स्मपुं यतते परश्र स्परों सा सबत्वितीचछछया यन्र तन्न घावति यदा सपर्प्र परं स्वृशति तद्रा स्पर्शक कर्तुर्जय: स्पृष्य्य च पराजयो अवति ${ }^{2}$ ।

१० नेन्रनन्चक्रीडा (१)-यन्नालक्षितमेव पृष्टदेशामासाध्य पाएितलाभ्यां नेन्रयोर्वन्धक्धुरुषं बद्धनेत्रः परिचिनेाति तन्न परिचितस्य पराजयः, परिच्चित्रुर्जयः।
(२) अथवा-यनैको मुख्येा नेत्रपिधानकर्ता स कस्यचिन्नेते पाणिस्यं पिद्धधाति। सर्वं बालका यत्र तत्र कुडयादिभिर्मिलोना भवन्ति, तत उद्धाटितनेत्रः सर्वान् स्रपुमिच्छहति, सर्वें च तत्स्पर्शावर्जनार्थमेव यतन्ते। श्रन्ततश्र स्पर्शकर्तारं वश्धयित्वैन नेत्रपिधानकर्तारमागत्य ये स्पृरान्ति तेषां न पराजयः। यस्तूद्धाटितनेन्रहृतसपर्शयुतः स पराजितः स्रप्युश्र जयःः ।
(३) प्रथवा वस्तादिना कस्यचिन्नेने पिधाय सर्वं वालकास्तं वद्धनेत्रमसितेएल्पमन्तरं त्यक्त्वा बद्दनेत्रकृतस्पर्शं च वश्नयित्वा
(९) "छचिद् विल्यैः फचित् क्रम्भै:" (भाग० १०, १८, २४)। टीकास्थे विपय उपयंँव लिखित:।
(२) "अस्पृय …...", टीकास्थः सनेोडपि विपय उपरि लिखित एव। (भтग० १०, २८, १४)
(३) 'नेन्रबन्धादे:"..", टीकास्थो विपय उपरि लिबित पद (भाग० २०, २८, २४)
(8) टीकास्था कल्पना ।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 71 परिध्नमन्ति, यदा च वद्धनेत्रः शब्दानुसारं कंचित्स्पृशति तदा स्पर्शकस्य जयः स्पृष्पस्य च पराजय: ${ }^{\circ}$ ।

११ स्पन्दोलिकाक्रीडा (₹) -यत्र चृत्तशाखायां सज्जुवन्धनं विधाय तथा निर्मितद्देलायां कसशा आरेहाम्? , ग्रारह्य च देलायामनेकम्रकारकं पानप्रसारापूर्वं गतागतारि क्रियते ${ }^{3}$ ।
( श्रान्द्रेलिकेतिपाडः ) २) ग्रथवा यन्र वालकैा हस्तमरडलेनान्द्रोलिकां निमर्मय तन्न कंचनेपणिश्य कमशो बहतः ${ }^{8}$ ।

१२ नृपकीडा-यन्र ऊक्वन राजानं कृत्वा तं सिंहासन उपविश्य राजवत्तन्वापालनादिकेत ब्यवहारेडनुप्रीयते ${ }^{4}$ ।

१ ₹ हरिएाक्रीडनकमू—यन्र हरिएानडु त्ल्लुत्येतत्प्तुत्य गचच्छुतेएहैंयेर्मंध्ये यस्त्वर्या याति स मन्द्वगामिनं जयति"।

28 वाह्यवाहकक्रोडा——यत्र च हरिएाक्रीडनकं विध्याय यः पराजित: स जेताएं सकन्ध्रेन वहन् पूर्वसंकलिपतस्थानपर्यन्तं नोत्वा तत्र गेशधनादिकं चारयित्वा पुनश्न हुतिदेशपर्यन्तं नयत्येष पणबन्धे। यस्यां कीडायं सा यथेक्तलक्ष्रा। ${ }^{\circ}$ ।
(१) लोकानुसारिणी कल्पनैपा।
(२) "कद़ाचित्स्पन्दोलिकया …." ॥ टीकास्यो। विषय उपर्यंव लिखितः। ( भाग १०,१८,११)
(३) अस्य विशोपते वर्णनं विह्लणकचेः "म्रसार्य पादौौ विहितस्थितीनाम" इति। इलोके दृृष्यम् । ( खुभापितरत्नभाण्डागारम्)
(४) "ततस्त्वान्दोलिकामिश्य ….', (ििष्णुपु० अं० $६, \varsigma, ८$, श्रीधरी टीका च ।)

(६) "हरिणाकीजनकं नाम बालक्रीउनकं ततः। प्रकुवंन्तो हि ते सन̈ं हौन दौ युगपनुस्थितौ’'॥ ( वि० पु० ५, ९, १२,) तथा घह्मपु० २८७, ११)
(ง) "आचेरुर्विविधःः की太ा वाद्यवाहकलक्षणाः।

१६ देवदैत्यक्रीडा-यन्त सद्धस्था वालका डिधा मूत्वा तत्रत्य एके विभागः स्वात्मानं देवरूपेण फल्पयित्वा देत्यत्वेन कलिपतेन सह मस्तक मस्तकेन, चक्षो वक्षसा, चाहुँ्यां चाद्ध च्य संहत्य, जलेन, धूलिभिः, मुप्टिसि:, कर्द्दमै:, गोमयैः, श्रान्देललनै:, विकर्वर्यौ:, महता केलाहलेन च यन्र गुद्युन्ति सा देनदद्तैत्यकीडा। श्रस्यां दैत्त्यानां जयेा देवानां पराजयः कल्पितेाऽस्ति ${ }^{9}$ ।

१₹ जलक्रोडा-(१) यत्र वालका महत्याः सरस्यास्तटे स्थितं चृक्षमारहत्य जले पतित्वा ततो जलस्थ कभ्नैकमुद्दिशयान्ये सर्वं तस्येपरि हस्तेन जलं प्रन्तिपन्ति। सेाऽषि तेवासुपरि। यद़ा स पराजितो भवति तदान्यस्येपरि। श्रथबा परस्परस्येपरि जलम*्ञलिभिः प्रक्षिपन्ति ${ }^{2}$ ।

यन्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजितःः।
वहन्तो वाह्दमानाश्य चारयन्तध्य गोधनमू ॥" (भाग १०, १८. २२)
तथ।-"ते वाहघन्तeत्वन्योन्यं भाणडीरएकन्धमेत्व वै।
पुर्ननिंचृत्ताह्ते सबें मे ये यन्र पराजिताः ॥" (च० पु० २ड०, २४,
बिष्णु० ५, ९, ११)
(१) "ययुर्बंहिस्ुुदा युक्ता धृत्वा हल्तान्परस्परम्।

ह्दिभागीभूप चिकीडुर्नानायुद्धविचेशितिःः ॥
मस्तकं मस्तकेनैब चक्षसा वक्ष एव च।
बाहुभ्यां चैव बाहू च निजघ्नुस्ते परस्परम् ॥
जहेन रजसा चैव कन्दुकैस्सुโिभिस्तथा ॥
कदूमैमैग्गोमयैः केचिद्दान्द्रोलनविकर्षणँ:।
कोलाहलं प्रकुर्नंन्त: श्रद्वशाद्धरवैरीि।
दैट्ट्यभूता जय प्राचुर्देंभभूताः पराजयम्" ॥ ( गणे० पु० उ० ९४, ८-११)
(२) "द्रीठन्तः सरसीं याताः पश्ञयोजनविस्तृताम्म।

उड्दीय पतिता: केचित्तस्यां केचिचछनैयंयुः ॥

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 73
(₹) इयं च स्वस्रीभिः सह श्रनेकप्रकारेण प्रवतरते। तथाहि परसपरशरीशेपरि जलसिश्र्वनं पतामीति कृभ्रिमभीत्या पतिकरठदेशावलम्बनं काप्रमयतरिभिरितसततस्तरणं पुनस्तते जलमध्ये पतनमित्याधनेक्रप्रकारेणैषा होडा प्रवर्तते। ग्रस्यां परस्परवस्त्राकर्षयमपि प्रवर्तने ${ }^{\circ}$ ।

१७ कन्दुकुकीडा-(१) यन्र कन्दुकं निर्माय सद्धस्थः कश्चिद्ध ध्योस्नि प्रक्षिपति यद्यन्यो मध्ये कम्चित्तं कन्दुकं भूमिस्पराईचप्रागेव स्वीकरोति तदा स येन पूर्न प्रक्षितः तस्याश्वस्य इव पृप्रमारुह्य कन्दुकं पुनश्च भूमैर प्रश्विपति, यदि तं कन्दुकमन्ये। धारयति तदा तेन पूर्वमन्षेपकपृष्टारेहरापूर्वक पुनः पूँँचत्कन्ढुका भूमौ प्रत्तेपयायः, भूमिस्थं तं कन्दुकमादाय पलायतां बालानां मध्ये यस्य कस्यापि पृष्ठदेशे स कन्दुकस्ताडनीयः, यस्य लग्नस्तेन कन्दुको ठयेाममार्गस्थः कार्यः, यदि

चूतं तत्तीरगं हप्रा विशालं फलसंधुतम ।
 ततस्ते जलमाविश्यासिज्ञन्नली़ीर्मिथः। ऐकमत्येन।ते सवें प्रासिश्ञन् गणनायकम् ॥" (गणे० पु० उ० १००, २०)
(१) "सिषिन्जुः केशां पत्न्यो घीरा हृव महोदधिम्।

सिपेच ताम्य गोविन्दो मेघ: फुल्दलता इव।। अवलम्न्य पराः कण्टे हरिं हरिणलोचनाः। उपगूहस्व मां वीर पतामीत्यघुन्वन्त्यियः ॥ कध्वित्काष्ठमयैस्तेरु:..................। (हरि॰ वि० ८८, २६-२७) जलं.ददौौ राधिकाय सकामो माधवः स्वयम्। ददौ सा च माधवाय कामार्वयाअल्निन्रियम् ॥ वघं जग्राह.तस्याथ $\qquad$ ( मह्मवैवर्तबं० 8 अ० २८, १३३-१४้ )
इयं च भारतादिग्रन्थे, किराताजुनीयनवमसमें शिहुपाऊवधाश्रमसगें च प्रसिद्रतरा सा तत पु झ्खया।

10

कश्धित्तं न मध्ये स्वीकरेाति तढ़ा पूर्वंणैच पुनब्येममगः कार्यः येन धृतः स प्रक्षेप्रारमारुह्य पूर्वनत्क्ष्वपेत् ${ }^{\bullet}$ ।
(२) इयं च कीडा कन्यकया वालकेन बैकेनानेकैरपि संपाद्यते। कन्दुको हस्तेन पुनः पुनरेकन्र स्थल पच ताङ्यते, अन्यन्र च प्रन्तिव्यते, सर्वंन्र दिक्षु प्रचालते च। मध्ये च ठयेामार्गस्थेतSपि कियते, तत आगतश्र पुनस्तथैन्र ताउ्यते, खेलने चानेकवारं निपद्योत्थाय निमील्येन्मील्य स्थित्बा गत्बा चैनातिविचिचं परिक्जीज्यते ${ }^{\text { । }}$

१द वनयोजनक्रीडा-यन्नाह्नादकमरणयभागं दृण तत्र स्वगृहान्नीतान्यन्नयुक्तानि शिक्यानि मध्ये संस्थाप्य मरडलाकारमुपविश्यानन्तरं पद्नवेपु, ग्र्रुद्युरे, पर्णंजु, शिक्येपु, दृपत्त्डु च स्वीयान्नादिकं निधाय स्वभेज्यादिकं परस्पराय परिवेप्य परसपरं हसन्ते
(१) "ततस्ते कन्दुकं छृत्वा तेन कीदामथारभन्र। कन्दुको ठपोममागंस्थो बालत्य्यक्तोऽस्पश्राक्कर्। छूर्वाध्वव्तं वालमार्रोह सकन्दुकः ॥ आरोहकेत बलान्दुमौ निक्षिपेत्तं च कन्दुकम्। धारयेद्वरस्तं वा अगतं सोडपि वा पुनः ॥ यद्धस्ते कन्दुकः सोडथ बालमारूल तं त्यजेव्। भूमौ निपतितं बाल अदाय तेन ताडयेत्॥ तेपु महचे पलायत्षु यस्य लम्म: स कन्दुकः। तेनावि ठ्योममार्गस्थः कार्यो चह्य करं स्पृर्त्र्।। इस्ते नायाति चेत्सोडपि व्योमगं तं हु कारयेत्। येन हस्ते धृत: सोड्रुमार्य पूर्वंबत्क्षपेत् ॥" (गणे० पु० उ० ९४, ४०-४द)
(२) अस्याः कीडाया विस्तृतं सुचरु ।च घर्णनं दराकुमारस्य पष्ट उछछ्ख्वासे कन्दु कावत्वाः कन्दुकक्रीबनवर्णनप्रसङ्न उपलम्यते तच्तोरोवधार्यम् । तथा स्वमास्बबदृ्ते नाटके द्वितियाट्धेडप्यल्प कन्दुककीढावर्णनमुपलम्यते । तथा सुभाषितरबभाण्डागारे कन्दुकर्कीडावर्णनप्रस द्नोड्वरयं दृष्च:।

हासयन्तश्न भोजनं कुर्वन्ति। छचित्स्वकवलं मधुरमन्यस्य मुखे प्रवेशयन्ति च'।

१६ रासक्रीडा-यत्र नद्या: पुलिने कन्यकाः पुत्रकाश्चान्तरान्तरा बालकमन्तरामन्तरा कन्यकां च कृत्वा परस्परकरस्वीकर एपूर्वकं नुत्यन्तो गायन्तश्र तालिकानादपुरःसरं मरडलाकारेऐापविश्येपविश्य, उत्थायेल्थाय च गायन्तः कीडन्ति। वाद्यादिना, हस्तमितकाप्टद्राडद्नयेन वाघातपुरःसरं मरडलाकारं नृत्यन्तो गायन्ति ${ }^{2}$ ।

२० छालिक्यक्रीडT-गीतबिशोषमिद्ं गन्धर्बेणु पसिद्दतमम्, अनेकस्नीसहितं टुग्धमद्यपानानन्तरं तहीयतेस्म, एतथ कीडाविशेषप्रकारेशा हरिवंशो पह्यते '।
(?) "अदोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः अश्र भोक्रण्यमस्माभि: 1

दिवारखंढ भ्रुधार्दिताः।
मुक्त्वा शिक्थानि तुभुजुः समं भगवता मुद्रा॥

 शिग्म्मिस्त्वग्मिट्टेषद्वमिघ नुभुज़ः कृतभाजनाः।
सव̈ं मिथो दर्शायन्तः स्वस्वभोज्यर्रां पृथक्। हसन्तो हासयन्तश्र अभ्यजहुः सहेश्याः ॥" (भाग० १०, १३, ५-९०)

तथा (१०, २०, २८.२९)
(२) "नयाः पुलिनमावि₹य गोपीभिर्हिमबानुकम्।

(३) "ृृषः प्रवृत्ताः पुनेरेव वीरास्ड़े भैममुख्या चनितासहाया: ।... आजापयामास ततः स तस्यों निकि पहद्धो भगवातुपेन्द्धः। छालिक्पगेयं बहुसन्निधानं यदेव गान्धवंमुद्दाहरन्ति"।। भान्तुमतीहरणे छालिक्यक्रीदावर्णन नाम इत्यादिकम्म।

२१ नियुद्धकीडा—परस्परं बीरे जयपराजयेच्चयानेकमकारकं बाहुयुद्धं कुरतः，तन्नियुन्द्ं वाहुगुद्धमित्यादिशव्देन लोक्रभसिन्दम्＇। श्रन्न लेलनमेव भधानतयास्तित परन्तु हचिहुसयोर्मंध्ये कस्यचिन्ताशं यावद्येतन्वियुद्ध प्रचलतिस्म ${ }^{2}$ । श्रुन्ननेक्पकारिकाः खेलनपद्धतयः
 श्रनया रीत्या भयुख्यैन भीमेन जरासन्ध－हिडिख्नासुस－वकास्डुस－ कीचक्नभ्थतये विनारिलाः।

२२ नृत्यक्रीढा－（१）वालका बालिका चा कंचिच्यकारं निश्चित्य नृत्यन्ति। शायः यदा कश्धिन्चृत्यति तदान्यो करतालिकाभिरन्यैश्यो－ पायैस्तददनुकुल ग़न्द्ं करोति। श्रन्यश्च गायति，तथापरे साधुसा－ धितिरीत्या पशंसन्ति ${ }^{8}$ ।
（१）＂चिक्रीबत्रुर्नियुन्देन काकपष्षधरौ हचित＇।（भाग० २०，१०，२२）
（२）भीमजरासन्धादिनियुन्दं श्रीभारते द्वितीयपर्वणि२३ अध्यायादिप्रसिद्धं तत्त एवावलोकनीयम् ।
（३）नियुद्दीयपद्धतिप्रकारश्र－
＂नियुद्धस्याथ कर्मंच।
आकर्षणं विकर्प्च बाहूनामूलमेवच।
प्रीवाविपरिवर्तंश्च पृष्ठद्ञ सुदारणम्।
पयोंस्नविपर्यासौ पश्रुमारमजाविकम्॥ । पाद्रहारमास्फोटं कटिरेचिकं तथा । गान्नाइलेपं सकन्धगतं महीव्याजनमेव च॥＂
हत्याघनेके प्रकाराः प्रसिद्धाः।（अम्विपु० अ० २१२，श्रोक २४－३०）
（8）＂रामक्कृण्णाद्यो गोषा नधुत्युयुधुर्जगुः। फुष्णस्य नृत्यतः केचिज्ञगु：केचिद्वादयन्न ॥ बेचुपाणितलै：श्रह⿳⺈⿴囗十一⿱䒑土大：प्रशारंसुरथापरे। गोपजातिप्रतिच्छब्ददेहा गोपालर्लंपिणः ॥

X] Sports and Garnes as referred to in sanskrit literature 77
(२) अनेकगानप्रसिद्धरागान् गीतबन्तः हानभावसमन्विताश्र नुत्यन्तिः । इयश्च कोडा व्वालिकामिः संमिलितेबालकेमीचति। पूर्वा तु केஏलबालकै: बालिकासिश्र चा मवत्ययमेवेगसयत्र भेद्ः।

२३ 习्रच्तक्रीडा- इयं च गारिकाभिरनेकपाशैश्ध संपद्यते। इयं चातीवपाच्चीना, डुटपरिएामा चात एच ॠुग्चेद्दादिपु श्रस्या निषेध उपलभ्यते ${ }^{2}$ । पागेतडनेकग्रन्थे

२४ मूगयाकीडा-(१) ग्रायः सर्वंद्रा अस्याः कीडायाः श्चार श्रासीत्। छास्यास्तु चर्णन चजुर्वेदादिव्वव्युपलक्यतेः। पाणिनि-

ईडिे कृषणरामौ च नटा द्व̄ नटान् नृq" (भाग० २०, २८, ९-११)
(१) श्रीरागं चापि हिन्दोलं रागमेबं पृथक् पृथक्।

अप्वतालख्बिभिर्र्रामै: स्वरैः सहभिरग्रतः ॥
नृत्र्यैंनानाविधैसम्यैहांवभावसमन्वितै:।
तोषयन्त्ये। हरिं राधां कटाक्ष्रैर्देजगोषिकाः ॥

> ( गर्गसं० खं० २ अ० २१ ₹लो० ३७-३८ )
(२) निरून्ते दैवतकाण्डे (अ० ७ खं० ३) 'भोजस्येदं पुप्करिणीव वेशम इत्येवमक्षसूक्क़ घूतनिन्दा च कृषिप्रशांसा च' इतिनिरुक्तम्रतीकन्याए्यानप्रसङ़तो दुर्गाचायंकृतुटीकायां 'अक्षैमी दीव्य: हृपमित्दृपस्च वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः'। इति (ऋ० वे० ७, ८, ६, ३) ऋन्मन्त्रन्याल्यानं दृपठ्यम् ।
"अनक्षजो ह्ययं राजन्नपि तद्दयसनं महत्। इत्युक्तो बहमाह्aय तेनाक्षै रक्म्यद़ोउघत" (भाग० १०, ६ं२, २८-४०) इत्यादिपु खेलनप्रकारः परिणामश्य दृष्यः। भारते सभापर्वणि विराटपर्वंणि नलचरिन्रे च तथैवावलोक्यते। 'स太मीशौण्डै!' (पा० सू० २, २, ४०) 'निर्वृंत्तेडक्षद्यूतादिभ्यी' (प10 सू० ४, ४, २०) 'तेन दिण्यति' (पा० ४, ४,३) छत्यादिपाणिनीयस्सून्रीयभाष्येडपि लम्यते खेल्रनविचारः।
(३) "मृगयुग्यश्य वो नमः ।" (वा० सं० १६, २७) "मृगः स मृगयुस्त्वम्" (अ० वे० २०,१,२६)

सून्रतेतऽपि कीडाप्रकारविरोणे लम्यते । रासाययाद्वितः च्चत्रियादिषु प्रचारेड्या उपलक्यतेः । मृगयापद्धतिस्तु－उपान ह्ग्नूपादे। गोगधाझुलित्राणयुतेत घनुर्नाद्सिसितः बने गत्वा कुन्नचिल्लीनस्तिष्ठेत् तन्र स्वभृत्यैर्मंहता केलाहलेन＇⿹勹⿰习习ंयं मृगो याति पलायते हन्तव्य पप＇ इति मृगादिपशून् पद्र्श्य कचिद्ध्रावमानः कचिढुत्पतन् मृगादिकान् हन्ति ${ }^{9}$ मृगयुर्। । ग्वसहायेनापि प्रवर्तंते कीजैणा ${ }^{8}$ ।

पच्चिहननम्－（२）श्र्नन पष्ष्याद्वि्वधमकारेऽपि स्सृगयाइान्द्नेन स्वीकर्तब्यः，मृगपद्स्यानथा रीत्या हन्तब्यपारिदोधाधत्वात्। ग्रन्धेषु स प्रकारेाजन्युपलस्यते＂${ }^{\prime}$ ।
（？）＇सपन्ननिम्पन्नादृतिठ्यथने＇（पा० सू००，६，६२）‘पक्षिमत्स्यम्यगान्न हन्ति’ （पт० \＆，४，३६）
（२）＂यदा़ा हि हयमाए्डो मृगयां याति राघवः। अथेनें पृृतो डम्येति सघन्तुः परिपालयन् ॥＂（बा० रामा० २८，२७，३१） तथाध्मत्मरामायणेऽपि－＂सझारूडो चनें याति मुगयायै सलक्ष्मणः। हत्वा दुषा－ न्मृगान्सर्वान्पिनें सर्षं न्प्ेेदयर् ॥＂（अ० रामा० १，३，६३）
（३）＂दिलोपो भूभुजां श्रेष्टो म्तयारसिको मृंराम्म ।．．．．．। उपानद्वपढ़ाद्स्तु ．．．．．॥ बद्धगोधाख्युलित्राणो धन्नुःपाणिः सरीस्व：॥ $\cdots \|$ हन्पतां हन्यतामेपो मुगो वैप：पलायते। इतिजल्पन्न स्वभृत्येपु स्वयमुत्पत्य हन्ति च॥ इतस्ततः

（ पघ्यद्राणीयोत्तरखण्डस्थमाधमाहा० अ० २，२，२८）
（8）＂मार्गं देहि पदًं निधेहि निभृतं तं शब्द्दमाकणंय। चानं घारय कन्द्धलाक्कल－ कल：कोर्ं सले ताबकः। इत्यन्योन्यमनेकधामृगवधन्यापारपारंगमैच्याधै：
 घुभाषितरतभाण्डागासस्थं सवेमवि मृगयाप्रकरणं तथा वाणरचितकादम्बरीप्रन्यस्थ－ शुकम्रोक्फं सर्वर्वि मृगयावर्णन्मालो बनीयम्।
1．（द）स च कादम्बरीप्रन्धे शुकशावकमहणप्रसङ्ध विशोपत उपलम्यते स तत्रैवाव－ लोकनीयः।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 79
मत्एयंधः-(ই) तथान्र मत्स्यनध्रकारेाऽव्यन्नसन्धेयः। तस्याप्यनेकविध्वन्नुपलस्यते। सेाडपि कीडान्तर्गत पव? ।

 विध्याय" इति तथान्यन्रापि ${ }^{\text { }}$ । 'शतरस्ब' पदेन लोके प्रसिद्धा ।

२६ं कुत्रिमणुकक्रीडा-इ्यं च लोके 'गुडियें का खेलग्पद्न प्रसिद्धा। प्रकाऐेडपि प्रसिद्ध पव।

२ง वह्धीवृत्तचिचाह:-श्रत्र नूतनवर्लीं नूतनचृत्तं च बाल्यत पव चर्धयित्वा पुनश्र गुनेस्तये। न्मृप्याश्रमेष्ड प्रायेडयं प्रकारः प्रचलतिसम ${ }^{8}$ ।

२亏 बीटाक्रोडा-यत्रार्धचितस्तिमात्रiं बीटां हस्तमितेन दर्डेन प्रताडय तां हयेममगां कृत्वा भूमै। पतनाह्रागेन पुनर्दण्डेन प्रताडय
(१) अन्र पश्चतन्म्रीयचतुर्थेतन्न्रस्था' 'शतनुद्धि: शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्नधीः। एकनुद्धिरहं भढ़े कीढामि विमहे जले, 11 इतिकथास्थवद्धतिप्रकारोडनुसन्चेयः।
(२) नारायणमदृमदृछतप्रयोगरत्ने विष्णुर्दलिम्रकरणम्। शूलपाणिकृता चतुरद़दीपिका च दृृत्या ।
(३) 'मन्द्धाकिनीसैकतनेदिकाभिः सा कन्दुकै: छृत्रिमपन्रकैश्र' (क्रमा० सं० १,२९)
(४) अन्र शाकुन्तल प्रथमाउस्ट्थप्रसङ्नोरनुसून्धेय:-अनुसूया-हला शक्रुन्तले, इयं स्वयंवरवधू: सहकारस्य, त्वया कृतनामधेया चनज्योत्स्नेति नवमालिका, एनां विस्मृतवत्यसि।

शाकुन्तला-तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि। हला रमणीये खल्ड काल पतस्य लतापादपपमिधुनस्य ठ्यतिकरः संचृत्त:। नवक्रुुमयौवना बनज्योतहना, स्नितधपद्धततयोपभोगक्षम: सहकारः। तथा चतुर्थाछे

शाकुन्तला-तात लतार्मगगीं बनज्योत्स्नां तावदामन्न्रयिष्ये।
काशयपः—अवेमि ते तस्यां सोदर्यस्नेहम् ।
तथा तन्नैन काशयप:-आघ्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या अवत्युत्सव: ॥द॥ इति।

यावद्दरं प्रक्षिप्य वीटापतनस्थानाद्नणयित्वन्ततो गएानाधिक्यन्यूनत्व－ सड्खख्यया जयपराजयो।नध्रार्यंते सा वीटाकीडा ${ }^{\circ}$ ।

२ह कनकश्यूङुकोशक्रीडा－श्रनेऋसुगन्धिढ़ध्यमिश्रित जलमनेक－
 परस्परं पक्षिप्यते सा कीडा यथेक्कनामपसिद्धा ${ }^{2}$ ।

३० चैचाहिककीडा－विवाहार्थमागतानां वरसम्बन्दिस्रीपुरुणालां विवाहानल्तरं चधूगृहस्थितेः सीपुरुसेश्चानेकดकारेखा चं्चनाद्विकं हास्ये प्पाद्कमनुष्रोयते सा कीडा विवाहसम्वन्ध्धाल्कृनिमवैनाहिक－ कीडानामिका ${ }^{9}$ ।

३१ हल्धीषक्रीडा－（ हलीसकेतिपाउ：）रासकीडाविशेष एव। रासकीडायां कन्यकासन्तरा बलक्सस्तमन्तरा च कन्यका। श्रन्न च मध्य एक पव बालकस्तिश्षति，तमभिते मरडडलाकारं विध्राय गायन्त्यो नृत्यन्त्यो। बालिकाः परिश्रमन्ति। पपा फीडा यथेक－ शब्द्नेनेच्यते ${ }^{8}$ ।
（१）लोकर्रसिदैपा।＂कीउन्तो वीटया तः्र बीराः पर्यचरन्मुदा ।＂
( भारते - आदि० १३१, २७)
（२）लोकप्रसिद्दैपा। तारापीढकीढाचर्णंन्रस⿳े㇒⿵冂卄一八又 बाणरचितकादम्बरीप्रन्ये प्रसिद्धा ।＂कामिनीकरुटविनिर्गताभि：कुउङ्कुमजलधाराभि：विजरोक्रियमाणकायो बाक्षाजलचछटापहारपाटलीकृतदुकृलो गृगमद्जलबिन्दुराबलचन्दनस्थासक：कनक－ श्यद्वकोशश्चिर चिक्रीढ ।＇इति।
（३）हयं च लोके डनेक्यकारेण प्रसिंद्दा देश्राचचरमिबा च । नैपधीयचरिते－ पोढश्रसगें $8 ९$ श्रोकादारन्य विशेपत उपलन्यते। सा ततोडघगन्तन्या।
（8）＂तास्तु पड्गोछृताः सर्वा रमयन्ति मनोरममू। गायन्त्व：कृष्णचरितं दून्दूरो गोपकन्यकाः ॥ कृष्णलीलान्तुकारिण्य：छुष्णप्रणिछ़ितेक्षणाः ॥＂＇（हरिचं० वि०० २०，२१－२६）

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 81
३२ सगायनकूर्दनकीडा-प्णा च कीडा जलकीड़ान्नभूता उपलअ्यते। जलकीडाया ग्रनन्तरं मद्यपानं कृत्वा स्वस्रिया सह तालाद्सिहितमनेकझकारं गानमन्न भवति । फदाचिच्चोडुनादिकमपि स्याव्र ।

३३ नौकोडा-गृहतुल्यास्यु नौकासु कीडेषा शवर्तते। श्रन्नपानाचनेकसाहित्यगुता उद्यानकृनिमपर्वतद्दर्घिकादिसहिताश्र महत्ये नैका निर्मीयन्ते सम। तत्रानेकान्नपानाद्विभक्ष्रापूर्विका अनेकस्रीभिः सह नूत्यादिकाः कीडाः प्रचलन्ति²।

इ४ उढ़कक्रीडनकम् (जलगृहक्रीडा)-एकं गृहं स्थलेऽध्ध जले चाधं निर्माय तत्र मष्थ्यभेज्यादिकं च सर्वमपि संस्थाप्य तत्रानेकप्रकारेण कीडित्वा भश्ष्यं मेज्यं स्वयं भक्षयित्वा परस्य मुखेऽपि प्रवेश्य ग्रासमनेकरीत्या जले स्थले च छोडन्तिं।
(?) "कादम्बरीपानमद्रोक्कस्तु बलः पथुर्रीः स चुक्थर्द रामः। सहस्ततालं मधुरं समं च स्वभार्यंच रेवतराजपुन्या। ॥ तं क्रूप्दानं मधुसूद्नश्न हप्वा महात्मा च मुदान्वितोर्मूत। चुूदूर सत्यासहितो महात्मा हपांगमार्थ च बलह्य धीमान्व II" (हरि० वि० ८९, २६-२०) 'तथा कुर्दंखुर्दुर्यंग्रुद्रीढायामेब ( पा० धानु०)
(२) "नौम्मिर्टृहप्रकाराभिभ्विद्हीडुखराजिता:

उद्चानानि समावृक्षा दीर्घिका: स्यनन्दनानि च॥
निबेशितानि रिब्पानि ताहशान्येव सर्वथा॥" (हरि० वि० ८८, ६८‥)
(३) "ततो जहिविछारांथ कारयामास भारत।

चैच्रकम्बलवेेक्मानि विचिच्राणि महान्ति च॥
सवंकामप्रुप्णानि
उद़ककी बनकं नाम कारयामास भररत।
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोण्यं बेद्यमधापि च।
परस्परस्य वर्क्फेन्यो ददूर्भंक्ष्यास्ततस्वतः ॥" (मारत आदि० १२८, ३१)
11

३द चनविहाएक्रीडा-श्रस्यां कीडायां युवद्स्पतीनामितस्ततेः गमनं कचिच सखीमिः सह सद्वंबेंतेतसतेर धाचनं कचिन्चाक्धिनिमीलनादिकं कचिच पुप्पावचयादिकं चन्नुप्रीयते '।

३ई ध्रामलकम्युष्यादिन्रोडा-चन हस्ते कान्यप्यामलकाद्नफलानि धृं्वा मुप्षि प्रवध्य कश्चित्कंचित्वृच्छ़ति, कथय कति फलानीति? । स यदि सभ्यकूतया कथयति तदा हस्तस्थितानि सर्वांययपि फलानि सत्यवक्ता चिजेता स्वीकरेाति, यदि मिध्या स्याच्तदा प्रतिगुग्ममेकैकं फलं पराजेता सिध्याबादी ददाति। एवा कीडा यूथोक्फनाम्ना कध्यते "।

३७ दर्दुरम्लावक्रीडा-इयं च कीडा देश्रमेदेनानेकभ्रकारिका भवति। तस्यां दर्डुरवत्-मशड्डुकवत्सवनं भवति। सर्बें वालकाः सर्वा वालिका वा कुचचिदेकस्मिन् स्थले दर्डुर्वच्छरीराराकृति निर्माय उपविश्य निश्रितावधिस्थानपर्यन्तं सर्वें दर्दुरचदुत्मुत्येाद्बुत्य युगपदेव गच्छछन्ति। तत्र यः प्रथमतेर निर्दिपस्थलं प्राव्नेाति तस्य जयेा भवति। कुत्रचिद्दे हो हरिएवत्कीडन्ति। "हरिएाकीडनकम्" कीडा त्वस्यैव प्रकारविशेवः। छचिच्च कुFक्कुटवत्प्रचलन्ति। महाराप्ट्रेशो बालिकाः कुक्फुटवत्सर्वा: रारीराकृतिं निर्माय स्थित्वा निश्चितावधिपर्यन्तं युगपद्याच्छुन्ति। नाम च तस्य खेलस्य महाराप्रदेशो तन्भापीयं "कोंबडा" इति प्रसिद्दम ${ }^{\text {" }}$
(?) शिश्रुपालवधकाव्यस्य सक्षससमं विशेपर्पेण वर्णनमुपलम्यतेड्स्याः कीडायास्तत्तत पदावधार्यम्।
(२) "क चामलकमुटिभि:" ( भाग० १०, २८, १४ ) लौकिम्येषा कीडा सवंघ प्रसिद्दतरा ।
 प्रसिद्धैपा कीठा देशामेटेनानेकप्रकारा।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 83
₹द नाध्यकोडा-प्रत्र वालका बालिका वा स्रीपुरुषाएामनेकप्रकारकनेषं धृंत्वा खेलन्ति ${ }^{9}$ । श्र्रयं तु खेलः परसपरसन्तोषार्थ पव न तु समाजे लेकदद्रानार्थम् ।

३ः घ्यलातचक्रक्रोडा-प्रलातचहशबन्द्रयेगः पाये वेदान्तादिग्रन्थेपु अ्रमनिद्वर्शनार्थमागते लभ्यते । परन्त्वलत्रचक्रशब्द्स्य विशोषते निचरां नोपलल्यतेत्थंस्य लेाक्भसिद्दर्वाव्। लेके च वालका श्रन्ये वा कीडकाः सतैलयुतकर्पटरकेनेपयते बद्धां यट्टिमझ्निना म्नज्वल्य सज्वालां तां मरडलाफारं चालयन्ति तेन यदल्निचह्ऋ निर्मितं भवति तदेबालातचछपदेन्न गीयते। सा च कीडोपलअ्यतेडधुन्नापि कचित्।
80 गदाग़ारि-इदं च गद्या गद्या घचृत्तं परसपरं युद्दम्। परन्तु गुद्धात्राग् यदा खेलनस्यां्यासे भवेत्तदैव गुद्दे 5 पि गदाप्रयेगः सम्यकूतया करतुं शाक्य इत्यभिप्रायेण युद्धात्र्रागभ्यासः खेलनरूप इति कृत्वा खेलनिवन्धे संग्रहः कृत इति द्रप्यव्यम्। युद्धप्रकारेया खेलनप्रकारेाऽव्यनुसन्धेयःः। पवमनेके खेलाः संभवन्ति ।
(१) "भुवेपनायिकाः काश्रिन्मौलिक्कुण्डलमण्दिताः। नृत्यन्त: कृष्णपुरतः श्रीक्कषण इव मैथिल ॥ राधा⿳ेप्धधरा गोप्य: श्शतचन्द्राननप्रभा:'। ….....|| (गर्ग सं० बं० २ अ०० २६, २२-२३ )
(२) "भगवांस्तु गदावेगं विसुष्ट रिपुणोरसि। अवश्चर्यत्तिश्रीलो योगारहढ़ इवान्तकम् ॥। पुनर्गदां स्वमादाय अ्रामयन्तमभीक्षणशः। ततश्भ गद्यारार्ति दक्षिणस्यां भुवि प्रश्रुः। पवं गदाभ्वां गुर्विभ्यां हर्यक्षो हरिेव च" ॥ इ० ( भाग० ३, २४, ९८-१९) तथा हरिवंगे हरिवंशपर्वणि ९० अध्याये"स मण्ठलार्नि चित्राणि दर्रायामास केशा: ।
$8 ?$ श्रशोकपादपहारः-कनिसंम्रद्यः किल एषः। यदशोकवृक्षे। जुपुरालक्तकचरोोन कन्यया ताडनीयः, तट्नन्तरमयं पुष्प्यति। श्रयं च कीडाप्रकारः हचित्कचिडुप्लस्यते? ।

४२ चित्रक्रीडनकम्-विरहावस्थायां, श्रन्यद्रा वा परिचितजनज्बानाथं प्राक्तनवृत्वं द्वप्षं चा प्रायः प्राक्तनलिखितं नूतनं वा निर्भाय चिनं तद्द्धप्रा मनेाविनेददेडनुष्टीयते। श्रयं ब्रकारः कचित् कचिन्नाटक उपलक्यते"।
$8 ३$ काव्यशास्निनिनोदः-श्र्यं विनेद्रकारः ज्रायः परिडतेषु प्रलति स्म। श्रस्मिन शास्त्रचर्चा, समस्यापूर्तिः नूतनश्लोकनिर्मितिः पहेलिकादिविषयाः समायान्तिः। लोएकेडपि स्रीपु "पहेली, उखाणे" इत्यादिशब्देरयं प्रकारः भिन्नभिन्नदेशेणु भिन्नभिन्ननाम्ना ब्यवह्नियते ।

88 वाजिबत्यात्रिखिनोद:-लोके 'पेलेग' नाम्ना प्रसिद्दैपाकीड $\boldsymbol{T}^{8}$ ।

कौमोदकीं महाबाहुलीललया युद्दकोविदः ॥ तथैवासुरमुख्योरपि गदां तां बहुकण्टकाम ।
तिक्षया भ्राम्यमानेडथ मण्डललनि चचार ह ॥"' (३९-४६)
(१) मालविकामिमिम्रनाटकस्प तृतीयाओेो दृृत्व:।
(२) बाक्कन्तलनाटकस्य पहोऽङङ:, उत्तररामचरितह्य प्रथमोऽگ\%:, भागवते उषाचरित्र ( $\varsigma ०$, ६२, ९९) च दृठच्यम्। एवमन्यन्रापि।
(३) 'काव्वशास्यविनोदेन कालो गซछति धीमताम्'। अस्मिन् विषये मोजप्रषन्बादि दृँ्यम् ।
(8) मानसोल्धासम्रन्ये द्वितीयभागे विशेषसूपेण वर्णनमस्योपलम्यते ( सोमेधरकृतोडयं पन्थः, सोमेश्चरकालॠ्य सन् ११३१ )।

## द्वितीयभकाइस्था: कोडा: ।

१ नृत्यकीडा-इयं देवयान्तेर्सकादिषु राजसंसदि विश्रेषसमाजे च प्रचलति?
 श्रप्सरसां च चुत्यं "नचुतुश्राप्सरेगगणाः" हत्यादिनेपपलॅ्यते। तथेन्द्रूसंसद्यपि चृत्यं पचलतिस्मेट्यनेककभाप्रसक्षतो ज्ञायते। श्रत्र नृत्यनृत्तरूपं भेद्द्यमुपललग्यतेः।

२ नाघ्यम्-किमपि चरिच्रहुद्धिए्य तदतुकारिमिरनुकार्यपुरुपादिवत्समाजेऽनुप्रीयते। भाये। रामक्षष्पलीलाः :ूूवं शचलन्ति स्म, श्रीमद्धागचतेडभिनय उपलम्यते। तथान्यनापिं।

३ मब्धक्रोडा-वहुजनसमाजे यदा मल्लकीडा पचलति, तत:

(१) स्कन्दपररणे) कौस्दुदीमहोत्सेे-
"प्रातः प्रम्भृति राजा च आाज्ञापयति कौमुदीम् । गायन्तु गायकाध्यैव नृत्यन्तु नटनर्तककाः ॥" इत्यादि।
(२) घटादिगणे 'नटनृत्तौ' इतिपठिते तः्रायं कौसुयां विचारः-
 गाश्रविक्षेपमान्रं नृत्तम् ' इति।
(३) "ररमायणं महाकाठ्युुद्दिश्य नटरकीकृतम।
 तर्कालजीविनो वृद्धा दानवा विस्मयं गताः ॥"' (हरिवं० ३९९९३)
तथा-'अख्पातोपयोगे' (पा० सू० १, ४, २९) उपयोग इति किमर्थम्- न्यस्य श्रुोवि। इति पातअ्अलमहाभाष्यम्, तथा 'गायन्नुत्मरन्कमर्म जन्म चाभितयन्मुहुः ।' (भाग० १२,२१,२३) इत्वादि दृष्यम्यम्।

तथा ‘नटूभूमिश्व कर्तंन्या’ इति विष्पुधर्मोत्त्रे यान्राप्रकरणमू, भरतसुनिक्कृतं नाव्यशास्न्रं च विरेपतेा दृृ्यम्य।

स्थलं निर्माय तः्र स्रोवालकचृद्धतरुयापचेशनार्थ सर्यग्वप्यवस्थां कुर्वन्ति ₹म। तथा मन्कानां शरीरार्द्रेतनाशार्थं तत्र तन्र करीषादिकं संस्थाप्य जलं स्थापयन्ति सम। ततेा म्क्नयुद्धनियमानुसारं महताडS वेशेन गुद्ध प्रचलति सम। श्र्रस्य सम्यग्नर्गानं भारते विराटपर्वरी जियूतभीमयुद्दे, जरासन्ध्रभीमयुद्धे-कृष्पाचाण्तुर्युद्दे विस्तृतदुपलः्यते '।

8 ऐन्द्रजालक्रीडा-इ्यं च शान्रुणु सीत्युत्पाद्नाथं कियते सम। उक्षश्च कौटिल्यैन-

श्रनिप्रैरद्धतेताप्पातैः परस्योद्धेगमाचरेत्।
श्राराज्यायेति निर्वाद्ः समालः केपप उच्यते ॥ श्र० २ ज्रधि० शः ।
एवा च कीडानेकोपायै: सिद्ययति-यथा खद्योतचूर्णं सर्षपतैलयुक्त रात्रौ जज्वलति। पवमनेकमकारेखाकाशस्था ज्वालाः, भूमौ चानेकराक्षसप्रभृतीन् प्रदर्शर्य शान्रुणु भीतिरुत्पाद्यते ${ }^{*}$ ।
(१) "जोमूतं नाम तं तः्न मल्लं प्रख्यावविक्रमम्......... । उमौ परमसंहुण्टौ मत्ताविव महागजौ ॥ कृत्रतिक्टृतैश्रिन्रांदुभिश्य सुसंकहै:।" (विराटपर्वं अ० १३, १४-४०)
"तस्मिन्पबिष्टो दहचो धनुरेन्द्रमिवाद्युत्तम ।" (भाग० १०, ४२) "योडयं करीषधर्मश्न तेगयधर्मश्य र र्नज: ॥" (हरि० ३०,२३)
(२) कौटिलोयार्थगासे-बद्योतगण्दृपदं चूणं समुद्जनन्तूतां शद्धकपालानां सदिरकर्णिकाराणं पुष्वच्चूणं वा जक्रुनकडुतुतैल्युक्त तेजनच्चूण्म, पारिभद्वत्वड्मषीमण्दृकवसया युक्ता गात्रप्रज्वालनमम्निना' इत्याद्यधिकरणसमाषिं यावद् दृष्यम्। (अ० २ अधि० १४)

तथा भागबते-'गुभ्राव शब्दं जलधेरियेरितं
नमस्वते दिक्षु रजेतड्वृद्ययत।
क्षणेनाच्छादित व्येम घनानीकेन सर्वंतः।
विस्फुरित्तडितो दिक्षु त्रासयन् स्त्तनयित्तुरना ॥ अहयोडशनिनिःच्धासा वमन्तोरग्रिं रुपाक्षिभिः।
ससजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुशः ’’। (८, १०, २१२-२८)

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 87
द समाध्दयकीडा-इयं चेगयप्रकारिका सपसावन्ध्रा पसावन्धरहिता च। तन्र या पसाबन्धरहिता सा फीडाशाव्देन ब्यवह्वियते'। तत्र पसावन्ध्रनपूर्वंकस। ह्बयकीड़ापकार: ताधचूडयुद्दरूपः—दशाक्रुमारचरिते पश्चमाच्च्वासे दरीदृश्यते"। पतच्च पााबन्धपूर्वंक समावहयं घ्यूतं च मनुना निविद्दम्-यूतं समान्दयं चैन राजा राप्रत्विबारयेदिति। तन्र केचलं हीडारूपं न निपिद्धम्। हरिवंशोडपि प्राएिनiं परसपरंकीडनकं दृश्यतेः। समाह्लयस्तु मझ्लमेपमहिपादिभिरपि क्रियते सम ${ }^{8}$ ।

६ मनुष्यपशुयुद्धमू—पतचापायन्ध्रूपूर्वंक कीडरूपं भारते श्रीमन्धागवतादिषु च दरीद्वश्यते "। तत्र मत्तहस्तिभिः छूरष्याप्रादिभिः सह मनुष्यस्य युद्धं प्रचलति स्म। तत्र हस्तिनः पुच्छं धृत्वा
"चतुरङ्नबलं राजा इन्द्रजालेन दर्शंये्। सहायार्थमतुन्रातान्द्र्रोयेसिद्विदै।干सः ॥ रक्तवृष्धि सन्द्रूर्या परेपां शिबिरं प्रति।
छिन्नानि रिदुरीर्षाणि प्रासादाय्येपु दूरेयेत"।। (वि० घ० उ०)
(?) उफं च वीरमिन्रोदये राजनीतिक्रकारे-
'पणपूंव्वं यटिक्किते तद्वेव घूंतं समान्न यश्व। अपणपूर्वके तु न घूतसमान्नयशाब्दौर प्रवत̃ंते । तयेलोके कीडाशान्देन ब्यवहाराइ। अत एव तयोलोंके विगानाभाव:'। इति।

तथा मर्स्यपुराणे-"हीडानिमित्तं पृपतिर्धारयेन्मृतापक्षिण:"। इति
(२) 'मागें च महति निगमे नैगमानां ताम्रचूब्युन्दकोलाहलो महानासीक। इत्यादि ( १९७ पृष्ठ निर्णयसागरमुद्वितं दृहठ्यम्)
(३) "सकरीषाद्नराजीपु हजरश्यासु वीयेवान।

घृषाणां जातदर्पाणां युद्दानि समयोजयत् "॥ (हरि đं० २, २०, २६)
(8) 'पराणिद्यूते मझ्घमेषमहिषादिनिर्वत्यं' इत्यादि मितक्षरायाम् ( 2, १०)


प्रीडय स नाश्यते स्म। श्रन्यैरणि प्रायिभियुद्यमनेकप्रकारकं भवति सम ${ }^{*}$ ।

७ शस्नविद्यामदर्शनस्- प्रनेकजनसमुद्दायमध्ये नूतननिर्सितरकस्थले चानेक्रकारेयाथ्रीतशस्रनिद्यायाः पद्र्श्शनं क्रियते। श्रीमद्यारते पारडबानां कैरवायां च परीक्षा एवं प्रकारेयौन मीष्माद़ीनां पुरते द्रोएाचर्येंया प्रदर्शिता ${ }^{*}$ ।

द ऐन्द्रजालिककीडा-सपादिस्याधनैरनेकमयेगैरेशा हीडा जनसमाजेऽन्नप्टीयते। श्रस्या विस्तृतं विलक्षणमद्दुतं च चर्णनं दशक्रमाएचरिते पूर्वपोठिकायां पश्चमेचछ्छूासे सुस्फुटं द्रोदृश्यते ${ }^{\circ}$ ।

द्दिरद्धैद्राप्ययोधयत् ॥ पुनशन्तःधरगतःः स्रोणां सध्ये बृकोदृरः। योध्यते स विराटेन सिंहैमैंतैसैंहाबल:"। इति ( भारते हें० १३,पृ-४२)।
"एवं निर्भर्ब्सितोडम्बह: कुपितः कोपितं गजम्। चोद्यगामास कृष्णाय कालान्त-

"सन्निकृष्टे ततो नागे गर्जमाने यथा घने। सहलोट्पप्य गोविन्द्ध्रके तालस्सनं प्रशु: ॥ .......................... ॥ कृष्णन्तु तेन नागेन कीडित्वा शिम्युलीलया। निधनाय मतिं चक्ळे कंसद्विप्टेन चेतसा"' ( हरिं०० २९, २७-३३ )।
(१) चृपभेण सह युन्दम्-"गृहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङ्यूलमच्युतः। अभ्रामयित्वा ....." ( भाग० १०, ११, ४३ )।
"अध्षेन सह युद्दम् - तस्पोत्सिक्तस्य बलवान्त कृष्णोऽप्यमितविक्रमः। बाहुना भोगिनं कृत्वा मुले कुुद्दः समादधत्॥" (ह० ३६, ६६)

 ( भार० आदि १३४-१३द अध्यायौ दृषण्यौ )।
(३) 仓ेन्द्धजालिक: समागत:, हति द्वारस्यैंर्विज्ञापितेन $\cdots \cdots \cdots$, तदनु विषमं विपमुल्वणं वमन्तः फणाल सुणा रत्नराजिनीगाजितराजमन्द्रिरोगा भोगिन' हृत्यादिकं महत्तत एव दृव्यम्।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 89
ह नैनाहिकपयानन्धनमू-विवाहे कन्यास्वयंवर्पसझे प्राय: क्षत्रियेपुई़ पपाबन्चन्यवहार ग्रासीत् । तदन्नुसारेए सर्वापेक्षया विशिप्टन्नलस्य कैशालस्य च परीक्षार्थ कमपि पणं निश्श्रिन्बन्ति सम। विचाहार्थं मिलितानां जनानां तद्वलेाकेन मनेाविनेटदो भवतोति कृत्वा फीडासंकलने तेषाหपि संग्रहः कृतः।

घनुर्मंद्रः-(१) रमायऐो सोताविचाहार्थं घनुःशत्यश्चार्पयरूप: पए श्रासीत्। स च लेकविशिप्पेन रामेए संपाद्वितः।

मत्स्यनेश्र:--(२) श्र्यं पऐा द्रौपदीस्त्रयंवरे दुपदेनेन संसथापितः। स च लेळनिलक्ष्योन धनुर्धरिणार्जुनेन संपाद्तितः ${ }^{\text {? }}$

चृषभदमनम्-(३) श्रयं पऐोत नाग्नजितीविवाहे नग्नजिद्राश्ञा संस्थापितः, सच भगवता कृष्योन संपाद्वितः ।

श्राजिधावनम्-(y) श्रयं पणः सूर्ये ा स्वपुइ्याः सूर्याया विवाहाथं स्थापितः, सचाश्विनीक्रममाराभ्यां संपाद्वितः।
(१) जनक उवाच-"यद्यस्य धनुपो रामः कुर्द्दारोपणं मुने । सुतामयोनिजां सीतां द्यां दाตरशेरहम्म II' ( बाc रा० १, ६६, २६)
(२) "बिछ्याध लक्ष्यं निपषात तः चिछद्देण भूमौ सहसाविविद्दम्।" दूवि ( भार० आ० १८८, २२)
(३) राजोवाच-"किं त्वस्मासिः : हृतः पूवं समय: सात्वतर्षंभ। पुंसां बीर्यपरोक्षार्थ कन्यावरपरीक्षया ॥ सन्तैते गोटृषा वीर दुद्दान्ता दुखवगहाः ।" ( भाग० १०, ५८, ४२-8७)
(8) नीतिमजर्याम्-"प्रान्जुयद्विजयं सत्यान्तस्मात्सत्यं समाचेते। नासत्पावष्विनौ सूर्यों देवेग्यो जिग्यतुः पुरा I" प६ ॥।
तथाच ऋग्वेदे -
'आवां रथं दुहिता सूर्यंस्य काष्मेंनतिष्षदृवंता जयन्ती। विधिदेवा अन्वमन्यन्त हृनिः समु श्रिया नासत्या सचेथे ॥' (ऋ० १,२२६३? )

सविता स्वदुहितरं सूयांख्यां सोमाय राझे '्रदातुमैचछत्। तां सूर्यं सवें देवा
 12

पृथ्तीप्रदक्षिया- (y.) श्रहिल्यावरणाथं घह्लदेचेन पृथ्वीजदक्कियारूपो पएः संस्थापितः, सच गिततमेन संपादितः ? ।

एव्वमन्येडपि पसानन्ध्रा द्रीद्विश्यन्तेश।
१० काष्टचिनकीडनफस्-पूर्वस्मिन् काले काष्टानामनेकघाणिने निर्माय यन्न्राद्यिना सूत्रेया चा तेषां पचालनं कृत्वा खेलनं कुर्वन्ति स्मेति ज्ञातुं शाक्यते। पश्चतन्ने प्रथमतन्ने पश्चमकथायां तादृश्गयन्न्रादिरूपेपलबं्धेः। पवं च काष्टचिन्रकीडाप्य्यासीत् ${ }^{\text { }}$ ।

## तृतोयभकारस्था: क्रोडा: ।

१ मार्गपालीवन्धनम्—कर्निकभुक्नप्रतिपदि कृत्यमिद्म्। मार्गपालीनाम कुराकाशमयीं दीर्घी बहुलग्न्वकयुतां रज्जूं निर्माय पूर्वस्यां दिशि तुछे पादपे स्तन्भे वा प्रवध्य तस्यास्तलतः सन्ध्यासमये गजाश्वाद्विकं नयेह्यथा तस्या उल्लन्ंनं मवेत्। तथा राजानेा राजुुत्राश्थ


उन्ज्येप्यति तस्येयं भविष्पति। तग्राधिनाब्दुजयताम, सा च सूर्य जितवतोस्तयो रथमारुोह। '"अथ चन्र ह तत्सविता सूर्यो प्रायच्छत्सोमाय राले’’ इत्पादिक्वाह्यणम। (कौ० चा० ७८1? )
(१) "तरसमें सा दीयते सुभ्रू: यः पृथिव्याः प्रदक्षिणाम्। कृत्वोपतिष्टते पूंद मचान्यस्मै पुनः पुनः" ॥ ( घह्मपराणग् ८७,१६)
(२) अस्चानयनं भारते जरत्कारुविवाहपसङे। तथान्यद्दपि दृष्यम्।
(३) कौलिकांथ रथका₹ः कीलसंचारिण नैनतेयं निर्मितवान्य । हृत्यादि तर्रैव दृच्यम्।
(8) निणंयसिन्धौ सक्दन्दराणीयं वचनम्"ततोडपराहसमये पूर्ष्स्यां दिशि भारत। मागंपालीं प्रबन्धीयान्तुले स्तम्भेडथ पादपे ॥ कुराकाषामर्यों दिव्यां लम्बकैबैहुमिस्सुने । दर्काचित्वा गजानधान्सायमस्यास्तहे नयेत्व।

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 91
२ वम्टिकाकर्पयम्-मार्गपालीवन्धनस्याद्रभूतमिद्मम। कुराकाशमयंँ सुद्ढढां नवां रज्जं निर्माय तर्या एकता हीनवर्या श्रन्यत्र राजपुनाश्र स्थित्वा तां पगुब्य यथावलं मुहर्मुहः कर्षयन्ति। यदि हीनजातिजयो भवेत्तदा राब्बो याघद्वल्सरं जय इति संकेतःः।

३ गोक्रोडनकम्-६यं च हीडा कार्तिकणुक्रपतिपदि क्रियते । तत्र स्चक्जीयं गोसहिष्यादिकं सर्वं सम्यक् संभूप्य साध्चन्नादिकं च मोजयिि्बा महतानन्देनेत्तततो नीयते '।। श्रुधुना तु कुर्रचित् सहस्राधिको गवां समूहो इत्तस्तो नीयते।

8 वलिराज्योत्सबः:-कात्तिकगुक्रमतिप्त् वलिपतिप््। तस्यां पातः काले पणचन्धपूर्वंक यूतं कर्व््यम्। तस्मिम् चूते यस्य जये। भवति तस्याडSसंबन्सरं जयो भवति। धिपरीते विपरीतम्। रात्रौ
 इतस्ततश्र दीपमज्णलनं विद्धरतिघ।

राजानो राजपुरस्थध जाह्वणा गृद्धजातय:।

(२) तथा तैै्वैदादिव्यदुरणे-

नामेकतो राजgञा हीनaणांत्तथान्थतः ॥
गृहीत्वा कपंयुयुस्तां चयासारें जुदुंद्ंद ;
जयेड्च हीनजातीवां जयो राइह्ठ बत्सर्श" "
 बल्युत्सज:
(३) "प्रतिपद्दरंसंयोगे क्रीडनन्तु गवां स्टृतम"। (निणंयसिन्धौ देवलबचनम)
(8) "तस्माद्यूूंत प्रकर्तउं प्रभाते तन्र मानचैः॥

बस्मिन्रूूते जयो यस्प तस्य संबत्सर्रो जथ:।
पराजयो विस्बशेंामाभनाशकोो मझेत्।।

पू श्रन्तन्रीडा ( राजसूययागः ) राजा राजस्तूयं अवंत करोति तदा तेन राजसूययज्ञाहमक्षफीडनकमचश्यं धर्मायानुष्ठातब्यम्र । तस्या प्रक्षन्कीडाया; प्रकारस्त्वध्रुना यथा लेरकाः हीडन्ति तथैव विद्यते स्म।

६ श्राजिधाननम् ( वाजपेययागः ) ₹यं रथधावनरूपा छीडा श्राजिधावनशब्देन वैदिकैः कध्यते। चाजपेययागानमूतैषा। श्रौडुख्बरी शाखा धावनावधिसर्यादाद्योतनायेपाहिता कल्यते, तां प्रति गन्तुं रथ उपविष्पा रथिक्रा शहममहिकया शीघं रथान् धावयन्तिः। इयं यथेक्कशब्देन सरयते। श्रन्नाजिशब्देन स्पर्थाच्यते।

७ वंशनृत्यम् (नरमेधः) नरसेधसंज्ञका यागविशोषः तः्रानेकमनुष्यपநावे निर्दिए्पः। तः्र सर्वेषां मनुष्यपशूनां पर्यंग्निकरणानन्तरं यूपेक्ये विमुच्येत्सर्गो विहितः। तन्नान्तरिक्षदेवतायै वंशनर्निरूप: पुरुष्व: पशुर्निहिते।sस्ति। स च बंशोन नर्तननरीलनान।

बलिमालिख्य दैल्येन्द्द वर्णकः: पच्चरख़केः।

(१) "अक्षेद्बीव्यति" राजसूययागीयाक्षकीउनविधायिका श्रुतिः।
(३) भाजि शीघं यन्ति" ( काल्यायनध्रौतसूत्रम् अ० १४-३) तहीका च। "प्र पर्वातानामुशती उपस्था द₹चे हृव निपिते हासमाने। गावेव शुश्रे मातरो
 अम्धवत् स्पर्घमाने समुद्रदं गच्छत इति वर्णनसुपपलअ्यते तेन तर्भ्यतेडघ्घधावनं कीढाविशेषरूपमपि तदा स्यादिति। (ऋन्ने०० मं० ३ सू० ३३)

तथा- "तस्मिन् देवा न समजानते ममेदमस्तु ममेदमस्त्विति। ते सजानाना भदूवन्नाजिम्स्यायामहै स यो न उजेप्यति तस्येदं भविष्यतीति'" (ऐ० शा० २, २,३)

अस्मिन्त घाह्मणे "रेसेस" संजकलेल स्योह्छेखो वियते। भाजिशब्देनाएधधावनस्थल स्वीकीयते। तथा (घुछ़दौड़े) छान्द्रोग्येऽपि समर्थद्दावनप्रकार उपलम्यते 'आजेः सरणम्' इति। (छान्दो० १, ३, ६)

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 93
पवं च चंशाधारेणनेकककारकं नृत्यमपि तदा खेलनरूपं स्यादिति श्रनुमीयते ${ }^{2}$ ।

5 इन्द्धध्वजोच्चराय:-इन्द्वकेतुसंब्बकमिन्द्रदेवताकं महान्तं घचजमुत्थाप्य तस्य पूजनं विधाय नटनतंकादिभिरनेकखेलनं विधाय पश्चमे दिवसे राजा चतुरహ़्नलगुतेर हस्तिभिध्वंजं नदीतीरे नीत्वा तं तन म्रवाहयेत्। तदा जले पे परा जानपद़ा श्रनेकवकारिकां कीडां कृत्वा जलतीरे महान्तमुत्सवं कुर्वन्ति?।

2 कौम्युदीमहोस्सचः-राजा कौमुदीमहोत्सं कतु सर्वान्त्र जनानाब्वापयति तथा नटनर्तंकगायकानां तत्तर्कर्माएि येग्यानि तन्र पचलन्ति। 'तथा तरुणाः तहाीीमिः सह रममाखाः हसन्तश्र समन्तात्पर्यंचन्तु’ इत्याञ्ञां प्रदाय राजा महता समारन्भेणायमुत्सव: प्रचालयति सम ${ }^{\text { }}$ ।
(१) "अमये पीवानं पृथिच्यै पीठसर्पिणं वायेे चाण्डालमन्तरिक्षाय च, च्व-


अन्र महीधरभाप्पम्-अन्नरिक्षाय वंशान्तिनमू-वंशेनेन नतंनरीलम् । तथा
 देवतो होशेन त्वागः 1 ततः सर्वान् च्रह्वणादी़न्त्यूपेम्यो विमुच्योत्स्जति।
(२) "नटनत्तंकसंकीण्णं तथा पूजितदैवृतम ।..... पझ्यमे दिवसे प्राप्ते शक्केतुं विसजंयेत्र।
पूजयित्वा महाभाग बहेन चतुर्र्द्विणा॥ नीत्वा करीन्द्रैस्त्रितयं ततों नघां प्रवाहयेत्।।
पौरा जानपदास्तत्र की屯ां कर्युस्तद्ताम्भसि।
उत्सबं च तंदा कार्य जलतीरगतैमैमहत. II"
( वीरमिन्रोदये राजनीतिप्रकाशे विष्णुधर्मोंत्तरम्र)
(३) "प्रातःप्रभृति राजा च भाज्ञपयति कौस्दुदीम्।

देवरार्तिं च देवस्य ॠदस्यासुर्वाशिनीम् ॥

१० गवोत्सर्गः (उत्सवः) कर्गिकगुक्लमतिपदि गवेस्सर्गरूप उत्सवेाऽन्नृष्ठीयते स्म। मनेररमे स्थाने पूर्वपस्चिमदिश्येःः सतस्मद्ढयसमारेपं कृत्वा श्रांंश्रांभवां, दर्भमर्यीं चा दीर्घंं रज्जूं कम्बलयुतां सम्बध्य तत्रे मयेाः पश्श्वंयेर्विक्रा वेद्ध्वनिं कुर्वायास्तिप्धन्ति। तत उत्सगْ कारयेत्। तन्र प्रथमते होता यजसानसमन्वितः ततेाऽधस्ताद्ध गच्छुति, श्रनन्तरं घह्सक्षन्रविट्श्ड़ाः गावः प्रजाः तथा वर्खांबाहाश्रारडालविर्वजिता हास्यमुक्ता गच्छुल्ति। एवं कृते सर्वा ई.तयो नश्यन्तीति कर्मफल ${ }^{9}$ ।

११ देवयात्रादिमहोतिसबः-प्रतिवर्षसयं विशिप्टदेवताया उत्सनेडन्रप्णीयते। तदर्ध्ध कूटागारं नूतनमनेकधराटापुप्पमालावस्त्रपताकादिसमलंकृतं विधाय लोकानामानब्द्धार्थं मनेाविनेटद्नार्थं च नटभूक्यादिकं विधाय तब्कूटागारं गजाश्वनरबृषैर्वाहयित्वा सवलग्युते राजा

गायन्तु गायकार्यैव चृत्यन्तु नटनर्तकाः। तरुणाः सह योषिन्दिः समन्तात्पर्यम्त्तु च। रममाणा छसन्तश्य गायन्तो नृत्तोेवितःः'। ( वीरमिन्रोदये राजनीतित्रकारो एकन्दपुराणमू)
(३) "कृष्णवक्षे त्वमावास्या कार्तिकस्य ततः परे। योडद्नि कुर्याद्नवोत्संग्ग
स्तम्भद्वयं समारोप्य पूर्व्वपश्विमसंस्थितम्। तन्र दर्भंमयी कार्य्या छरवंशभभवापि वा ॥ मष्ये कम्बलसंयुक्रा दीर्घंज्ज़: सुरोभना। उसयो: पाईर्वयोर्विप्रा वेदष्वनिसमन्विताः 1........।| प्रथमं गच्छते होता चजमानसमन्वितः। घहक्षन्रविशः श्यदा स्तथा गावः प्रजाः पुनःः ॥ वथान्ये वर्णबाहास्तु चण्डालपरिवर्जिता: ॥ ......यस्लेवें कुरते राजा ।.....न₹र्यन्ति चेतयः सर्वाः"।। ( वीरमित्रोदये राजनीतिप्रकालो देवीपुराणम्)

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 95 कूटागारस्य पृप्पतः प्रचलति। यस्य महाजनस्य समीपे स देवे याति तेन भक्त्या पूज्जनीयः। तस्यां राहौ सर्वं习्र दीपशज्वलनपूर्वकं गीतनुत्यसमाकुलं महान्तमुत्सवं कुर्वन्ति? तथानेकमकारं स्रीभिः सह गीतं गीतबन्तः पीतवस्त्रधारिण श्रावीरारुएाच्चूर्बामुप्टिभिः पर्परं रस्जन्तः परसपरमुखं च विलिम्पन्तः खेलन्ति ₹म।

१२ होलिकामहोत्स₹ः-ढुरढासंक्षिका काचिद्राक्षसी तस्य।: कुन्चिमशरीरस्य दाहः निरिाष्पफलघाप्त्यथ्ं प्रतिचर्वमनुप्रीयते। तन्र गुप्ककाप्रसंचयं कृत्वा पूर्गिमायां तस्य पज्वलनं निधाय तमग्रिं
(१) "रद्ञस्थानं तु देढ़ेग्यो विहितं कारयेत्तथा । नटभूमिश्र कर्तब्या सर्वद्वोपविवर्जिता॥ प्राष्बे तु यात्रादिवसे कूटागारं तु कारयेत्। पुष्पैम्माल्यैस्तथा ... ... ... ॥ घण्टासहखनिनदं सर्वशोभासमन्वितम्। कूटागारं च बोढ历यं गजर वैैनेंन्वृँपै:। सबलेनानुगन्तर्यं राज्ञा देवस्य पृतः। यस्य यस्य समीपे तु स देवो यानित पुजितः। तेनातिध्यं च कतरंचयं 11
महान्तमुत्सवं कुर्याद्र गीतं नृत्त्समाक्रुलम्। तस्यां रात्रौ ततो दीवा: देया: शतसहच्चश:'।। (वीर०राज०घह्मपराणे दे वयान्रा)
(२) "रक्कहस्ताः पीतबस्ताः कूजन्नूपुरमेखलाः । गायन्त्यो होलिकागीतीर्गालीमिहास्यसंधिभि: ॥ आबीरार्णचूर्णानां सुप्टिभिस्ता छतस्तत:। कुव्वन्त्वश्वारणां भुसिं दिगन्तं चाम्बर तथा।। तन्मुखं च विलम्पन्त्योडधाबीरा₹णघृष्टिभिः’'। ( गर्गसं० लं० पृ०० ?२, इलो० २१११९)

परितः परिक्रम्य किलकिलाशब्दं कुर्वाणा वालकाः हसन्ति कीडन्ति चानेकप्रकारेए ${ }^{9}$ ।

१३ चसन्तोत्सबः (मदन्नपूजनम् ) - श्रायं माघशुक्रपश्चस्यास-
 छचित् तरुणास्तररायश्र वनं गच्छुल्ति तत्र चानेकपकारकं हीडनकं विद्धतिः। छचिक्काव्यादिषु च परस्परं चिवाहपूर्वंकालिक्रणयप्राटुर्भावश्च वर्गित उपल्लक्यतें।

१४ ब्रहोस्सनः- श्रयमुत्सनो मत्स्यदेदोणु सर्वपुरुणसंमत श्रासीत्। तज्र घह्नदेवतायाः पूजनं चिधायानन्तरं तदर्थमागतानां लेकमसिद्दमझानां निग्रुद्व कीडनकं प्रचलति सम। तत्रातिमहत्या वीरपद्धत्या गुद्ध्यतां मल्लानां महान् केलाहलः प्रचलति स्म। तत्र गुद्ध महता मक्लेन भीमेन सर्वेषां मश्नानां प्राधानभूतो जीमूते यमालयं प्रापितः ${ }^{\text {T }}$
(१) "संचयं शुष्ककाष्टानामुपलानां च कारयेत्। तन्राम्मिं विधिवद्रहत्त्वा 11
तลः किलकिलाशान्दैस्तालगबन्दैसमेनोरमैः। तममीं न्रि:परिक्रस्य गायन्तु च हसन्तु च॥" पुरुपार्यचिन्तामणो भविष्पदुराणम्।
(२) "माघमासे चृqश्रेछ शुक्वायं पक्चमीतिथौ। रतिकामौ तु संपूज्य कर्तंव्च: सुमहोस्सaः ॥" ( पुरापर्थचिन्तामणौौ निर्णयामृते पुराणसमुच्चयः )

(8) पतच्च दराक्कुमारचरिते पूवंपोठिकायां पन्ञमोच्छ्aासे sa न्तिसुन्द्रीचरिते लम्यते, तत्तत प्व द्वण्ट्वयम्।
(q) "अथ मासे चतुर्थं तु घहणणः सुमहोत्सवः। भासीव् समृद्धो मस्स्येपु पुरुणां ंखुसंमत:

X] Sports and Games as referred to in sanskrit literature 97

## चतुर्थमकारयुता: कीडः:।

? दाएडाखेलः-द्रडप्रधानिकेषा कीडा । कीडासंपादनाय दरडस्य प्रधानतयेपयेगगः ${ }^{2}$ ।
₹ मौष्टाखेलः-मुप्टिपधानिकेषा कीडा । युद्दसदृशी कीडेयं मुप्टिसाध्या ${ }^{2}$ ।
₹ पाह्ठवा-₹यं कीडा चृक्षस्य चल्या वा केमलपत्नचैनिप्पदते ? ।

8 मौसला-इयं च मुसलैलैन्पप्पते कीडा ${ }^{3}$ ।
 भज्यन्ते यस्यां कीडायां सा उद्दालककुप्पभस्जिकापदेनेच्यतें।

> तच मह्धः समापेतुः दिएग्यो राजनू सहम्नशः ।.........।
> जीमूतं नाम तं तन्र मघंध प्रख्यातविक्रमम् ।.........।
> प्रत्यविंपन्महाबाहुह्मझं भुवि बृनोदरः"। ( भार० वि०, २३, ₹४-३८)
 धार्मिकोत्सबेपु स्थाषित हति ज्ञेयम्।
(२) "तदस्यां प्रहरणमिति कीडायां ण:" ( भहा० ४, २, ६७) हतिपाणिनीयसूत्रेण निम्प्यतेडयं शब्दः। तथा मौहाईन्दोराप। अन्र कौमुदी-द्व्डः:पहरणमस्यां कीढायामिति दाण्डा, मौहा, इति। इतेारधिकोर्थंविऐोषो न ज्ञायते, कदाचिद् लोकग्रसिद्ध: ‘लाठीेलेल मुकोलेल’ इति स्यात्।
(२) अयं च "तदृस्यां प्रहरण०" इतिपाणिनिसूत्रनिप्पन्नः शब्दः। उह्देबस्तु अमरकोशे तृतीयकाण्टे लिख्दाधिसंघहवनयै है लम्यते चथा-
‘तत्क्रीडायां प्रहरणं चेन्मौौौपाल्धवाणदिक् ॥ ६ ॥
 उपलअ्यते। यथा 'णह्य द्विप्यदाहरणं नतु परिगणनम्। तेन मौसलग, दाण्डा, हृत्यादि बोध्यम्। एवं चानेके शब्दाः स्युरित्यनुमीयते।
(8) "निल्यं क्रीडाजीविकयो:" ( पा० २, २, १७) अन्र कौस्तुयामुद्वाहरणमिदं ब्वाख्पानं च तत्व्वोोघिन्यां लम्यते।

13

६ वारणपुष्पभचायिका-चर्एपुप्पाएां भचयनं यस्यां कीडायं विद्यते सा यभोक्तनामिछा ${ }^{9}$ ।

७ पुष्पक्रीडा-पुष्पेश्र परस्परं हीडन्ति स्म। ज्रस्य स्वरूपं तु विस्पप्रतया न ज्ञायते। केवलमुलेख पव लभ्यतेग ।
 मस्याभ्यासस्त्वपेत्कित पच। स च भ्रभ्यासः कीडायामन्यत्र वा संभवत्यतेडस्यात्र संकलनम् । इूयं च कीडा दगडघहरगानश्च. नास्यां भवित्रुहर्हति"।
© घुप्टीप्डुप्टि-पूदेन्त्त इवायं युद्धपकारः। इयं च कोडा मर्माने मुप्रिघहरयोन ततेा चश्ननेन च संभबति ${ }^{8}$ ।

प्रायः संस्कृतसाहित्य उपलन्धाः कीडा लिखिता पव, यदि पुनरन्या उपलभ्येरन् तर्ही ता श्रपि गथासमयं लिख्येरन्नितिशिवम् ।
(१) अस्योल्लेख़ः काशिकायां पाणिनियनित्यंकीडेतिसूत्रव्याखगयायमुपलभ्यते। यथा ‘उद्दालकुुष्पभझ्जिका, वारणपुष्पमचायिश’ इति।
(३) "कार्थित्दुष्पैध्थ हरिणा क्रीडां चक्ठु: परह्परम"। (गर्गसं० खं० २, २६; ११)
(३) "तП्र तनेदेमिति सखू" (प०० सू० २, २, २७) हत्यादिपाजिनिसूत्र० निष्पन्नेडयं घब्द्ः ।
(8) तथा-"नियेन सुटिहत्यया निदृत्रा ऊगधामहै"। (फ० वे० १, ८, २, अथवेवेद २०, , ७, २८)

तथा-"युप्मदेति सुहिहा बाहुन्चूतो"। ( कग्वेद ६, ५c, ४)
तथा-"साहा ये सन्ति सुधिदिव"। ( कहत्वेदे ८,२०,२०)

# OBJECTS OF OFFERINGS IN THE ŚRAUTA SACRIFICES. 

By

## Pt. A. CHINNASWAMI SHASTRI,

Prof. of Mimā̀insā, College of Oriental Learning,
Benares IIindu University.
अएान्य वाचं दैन्बां तामग्न्यारींश्य हविर्भुजः। वैद्विकानि हर्वाँष्यन्र सङ्ग्रहामि कुतूहलात् ॥

तत्र तानद्समत्राचीनानामास्तिकपथानुर्वतिनां मरीच्यत्रिबसिप्टगौतमभरद्धाजप्रभृतीनामृष्वीएामृषिकल्पानां चास्मत्पूर्वपुरुषाखामद्य यावद्यमभेद्यश्चिरश्ररूढ़मूलस्सिद्धान्तः-यद्यं शाठ्द्राशिर्वेंदाख्यस्से 5 कृत्रिमः पुरुपदेापलेशासंस्ृृप् परमेश्वरवत्राणिनां
 शयाधिकारिएः घबृत्तः, तत्तदधिकारानुगुरां पुरुपांसतत्र तत्र पवर्तयन्, श्रन्नुप्टापयंश्र तानि तानि कर्माणि, तजनितैस्तैस्तैः फलैः पुरुषं संयेजयतीति। वैद्विकसाहित्यविवयेड्र यद्याि पाश्रात्यैः परिडतचर्रेंदुभिः बहुधा गवेषितम्, यतितं च स्वाशायस्थापने तत्रचारशे च तैः, तथापि नास्माकं सिद्दान्त्तिय्यावधि विशेषतेः विपरिवृत्तिस्समजनि ।

## ब्राह्मएाभागकृत्यम्

 भागेन तत्तंय्यागहोमदानस्तुत्युपासनरूपाणि कर्माणि विद्धांति। तानि च प्रायेया तत्तद्देवताराधनारूपारयेव दरीद्वश्यन्ते। तत्र यागो

नामाग्न्यादिभ्यो देवताभ्यः चरुपुरोडाशासेासादीनां द्वाणां दानम्। तच यथाविधि हविस्सस्पाद्य तास्ता देஏता श्राहूय दीयते तत्तद्वोधकशब्देचच्चारएापर्स्सरम्। यथा-इद्म (हविः) इन्द्धाय, न मम इत्यादि। अन्र ‘इदमिन्द्राये’ंयनेन पुरेार्वर्तिो हविण इन्द्ध्सस्वन्ध श्रापाद्यते। ‘न मस’ इूत्यनेन तस्मिन् हविवि स्थितस्य स्वसम्वन्धस्य निवृत्तिरुचयते यजमानेन। एवं स्वस्वत्वनिचृत्तिपूर्वकझिन्द्राय दत्त्स्य हविष इन्द्व्समीपप्रापयार्थमनौ पक्षेप: क्रियते। स्वस्मिन प्रच्किसं हविरनिस्तच्तद्देवसमीषं प्रापयति। ते च देवास्तन्दुझते तृष्यन्ति चेति चाश्ञिकसमयः। तन च "ग्रोनेख्यये ज्यायंसेत अ्रातर भ्रासन् ${ }^{9}$ " इत्यादिर्ध्राह्म याभागेऽनुक्षलः। देवानां निग्रहाद्यभावेन${ }^{2}$ ग्रहााद्यसम्भवात् त्यागमान्रं यजाानेन कर्तंव्यम्। तावन्मान्रेयौब यागसिद्धिः। त्यक्तस्य हविषेडग्रौ प्रत्केपणं संसकारमात्रम्। स च पन्तेपः प्रतिपत्तिकमेंत्युच्यते। सेतऽयं पत्केपे द्विरनद्वानादिविशिष्टस्यैवेति ततेाऽचशिष्स्य हविष इडाचतुर्धांकराादिभक्ष्शेन भृत्विग्यजमानक्रियमारोन संस्कार इति मीमांसकसरलिः । पवमेव होमस्थलेऽपि द्रप्टथ्यम् । यागहेामयेार्याज्ञिकसमये किश्चिद्ंर्म-

१ अग्नेघ्घयो ज्यायांसो आवर आसनू ते देवेक्यो हच्यं बहन्तः प्रामीयन्त सोडभिरबिभेदित्यं बाव स्य।भार्तिमारिज्यतीति स निलायत सोऽप: प्राविशनं द्वेवता: प्रैपमैच्छत्त तं मस्स्य: पापवीत्तमशपद्धिया धिया त्वा वठ्यास्युर्यों मा प्रावोध इति तस्मान्मस्स्यं धिया धिया घन्ति शत्रो हि तमन्वबिन्दुन तमनुवन्नुपन आवतंस्व हण्यं नो बहेति सेाऽघवीदूरं बृचे यदेव गृहीतस्यातुतस्य बहि:परिधि
 एकन्दति तेपां तद्धागधेयं तनेवे तेन प्रीणाति परिधीश्र परिद्धाति रक्षसामपहत्यै।। तै० सं० २. ६. ६. See also शत. च्रा. २. २. २. १; and मै. सं. ३. ८. ६; "च्च्रो वै पू कैंड्मयः प्राधन्वन्र हत्यं देवेम्येा घहन्तः" इत्यादि।

xj Objects of offerings in the śrauta sacrifices 101
विधानाथँ ठयनहारे भेदकलपनेडपि न स्वरूपे भूयान् भेदः। उमयच्रापि हविस्सक्पादनहणिसत्त्यागभक्षेपभक्षयादीनां बयापारायां तुल्यन्वात् । दाने परं देववताभि₹सह न सम्नल्धे। मीमांसकमते। गेहिरायादेर्श्राह्मयाद्दिसम्पद्दानकत्यागेनैव तनिप्पत्तिः । ताबतैव च तन्तत्फलघ्राशिसिद्धिरिति तेषामाशायः। याज्ञिकमते तु दानादिना देवतावृतेरेद्ययात् साक्षार्देवानामुद्देश्यत्वाभावेऽपि पर干परया तन्रापि सेाsस्त्येवेति ।

## मन्त्रयगगकत्यम्

एवं तत्त द्वाह्हायानाक्यैर्विभिन्नरूपतया विहितानां तत्तत्कर्मालामनुप्णानकाले तन्तन्कर्संस्वरूपस्य, तदीयद्वेवातायाः, तन्निप्टस्येच्चाबचस्य गुणरारोः, तदीयद्रव्यस्य तत्सम्वन्धिनः पदार्थजातस्य वा स्मरणमवश्यकर्तंयं अवति कीर्नें वा। तत् कायं निर्वर्तयति मन्त्राख्यं भागान्तरमस्य। श्रत प्व प्रथमं विहितेष्वेव कर्मस्तु श्रन-
 भागोपजीवकत्वमेव। 'सति हि कुड्ये चित्ररचना' इति न्यायात्। अत पव मीमांसकमते बाह्मयभागस्यैव सर्वापेक्षया प्राधान्यम्। मन्न्रभागस्य तते दुर्वलत्वमेव। श्रत पव च काराात् विशोषते। विध्रिभागमबलग्धयैन बहुलतरं प्रवर्तरे मीमांसाशार्त्रमिति नात्र तिरोहितमिवास्ति।

## उपासनाका एडविषय:

पवमुपासनाकारडमपि तत्तह्देवतेापासनादिविधायकं विधिभागैकदेश एव। यागहेामादिषु शारीरेश ठ्यापारः द्रव्यादिसाधनं चेत्यादि वह्वपेक्षितमस्ति बाहं वस्तु । उपासनायां तु न तथा। तत्रान्तरिककल़पनामान्रमपेच्तितम 1 तच तत्तत्पदार्थज्ञानमात्रेखैव सम्पत्स्यत इति न तन्र बाह्यनस्तुसत्तापेत्का इतीयानेव भेद्ः कर्म-

कारडेपासनाकारडयेः। नैतावता विधित्वं ध्याहन्यते। एवश्च कमोपासनाऊारडास्यंं बाह्याभ्यन्तरसाधनซं देवतेापासनसेव साक्षाटपर्पपरया वा विधीयत हत्त्यनसीयते। ग्रत एव यजेरेंचपूजाथंत्वं स्मरन्ति पारिनीयाः 'गज देनपूजा' हत्याद्विना। परं यागस्य
 रूपत्वमभ्युपगच्छुन्ति मीमांसकाः । तथान्वे हि लोके पूजायाः पूज्यमानपधानकत्वदृर्शनात् यागस्यापि तथात्वाप्तौ तस्यानियतकतंब्यत्वसिव कद़ाचिद्कर्तच्यताव्यापद्येत। तद्धनिष्टं नित्यनैमित्तिकेषु कर्मस्तु। श्रतस्तत्परिहाराय कर्मएा पव प्रधगन्यम्यम्युपगन्तडयम्।
 द्रष्यस्यैन सन्निहिताङं्वम्, देवतायास्तु व्यनहिताङ्नच्वमेनेत्याशयस्तेषामू ! अस्तु थथा तथा वा।

## ऊर्मयां चत्तुर्विध्यम्

तानि च श्रौतानि कर्माणि चतुर्धां विभक्रानि-हामा:, इपयः, पशुयागः, सेामयागाश्चेति ! तत्र सायंश्रातरनुदिनमाहिताग्निनानुप्रीयमानेडग्निहेत्रसंज्ञकः कर्मंविरोपेडन्ये च तादृशा होमाः। एवं प्रत्यमावास्यं प्रतिपूर्णिमं च यागविशोषा ओषधिपभभवैरेव चरुपुरेाडाशादिभिभ्द्रेनये: क्रियमाएा अन्ये च तत्सदृशा इम्विपद्वबाज्याः। एतेषां सत्यपि यागत्वेऽल्पकालसाध्यत्वेनालपत्वादिप्रिपद्वाच्यत्वम्। श्रजादोनां पशूनां मांसैः क्रियमाएा यागाः पशुयागाः। सेामाख्यां लतामानीय तां निष्पीडघ तते निस्सृतेन रसेन क्रियमाएा यागास्सेामयागा इत्युण्यन्ते। ते च प्रत्येक परश्शतसंख्याकासतत्तढेदेष्पु विहितः।

## तेषां पक्ठतिविकृतिभाव:

एवं वेदेऽनेकसंख्याकानां कर्म शां सत्यपि विधौ न प्रत्येककर्मसन्निधौ तदपेक्षितयाबदङ्नकलापविधिरस्ति। किन्तु एकस्यैव कस्य

चिन्मूलमूतस्य सनिधौ तदपेक्षितनिखिलाङनकलाप श्राम्नातः। इतरेपु तु विशेषाधानामेब विधानम्। सामान्याध्नानां तु पूर्वत्त पवानयनम् । यथा दर्शापूर्णमासयागप्रकरशो तदपेक्षितनिखिलाहोपदेशास्समस्ति। तदितरेणु तु सौर्यदिद्यु तेषामझ्नानामपेक्षितत्वेऽपि न पुनः पाउः । किन्तु केषाश्चन चिशोषाङानामेव। सामान्यानि तु
 मीमांसाशास्त्रे। गस्य च सनिधौ स्वापेक्षितनिखिलाछोपदेशेाइसित तत् कर्म प्रकृतिरित्युच्यते । यत्र तु न तथा, किन्तु श्रन्यत पवान्नान्यागमयितब्यानि सवन्ति, सा चिकृतिः। तत्र सामान्येन ब्रीहियवाद्यौषधद्रव्यकाणामिष्टीनiं तादृशशीपु. इप्विधु, पशुट्रव्यकाशां पशुयागेषु, से।मद्रव्यकाशां च सेतमयागेब्चतिदेशः ।

## यागीयह्बींषि

एवं स्वरूपतरसंख्यया च बहुपभेदमिन्ने यागहोमादिषु श्रौतेषु कर्मस्तु तत्त्देवताप्रदानार्थ यान्युपयुज्यन्ते हृढ्याएिए तानि यथायथं सड़ु्टन्ते। तन्र द्रव्यसेद्मान्रं प्रतिपिपादयिभुजिरस्माभिरेकं दृष्यं कर्मंभेदेने पुनःपुनरनेकन्र श्रूयमाणमपि कश्चित्कर्मविशेषमाश्रित्य सकृदेव घदर्श्यते, न तु पुनःपुनः। प्रियपाठकानामक्लेशवेधाथथं च तानि पट्विकारूपेशा प्रदर्श्यन्ते-

## त्रौषधद्रह्याएाएा

हवंधषि, हविषां द्रव्याणि वा
दधि
यागनाम स्थलम्
प्रमिहाहात्रम्
तै. ब्रा. २. १. प.

पयः
यवागू:
ताड्डलाः
चितेहि: मै. सं. २. ३. ६.

हवींषि, हविषां द्रठ्याणि वा
$\left.\begin{array}{l}\text { बीहयः } \\ \text { यवाः पुरेडाशाः (पिपपिएडरूपः) दर्शपूर्यामासयागः तै. सं. २. प. २. }\end{array}\right\}$

श्राज्यम्
पिरम्
शुक्ना घीहय:
कृष्या बीहायः
पियङ्गञ:
कृष्यालः (स्डर्णमापः)
गर्सुंत् (तृएविशेष:)
वा(स्तु)स्त्वम (शानविशेषः)
सतीनाः
पयस्या (आमिक्षा)
मधु
धाना:
उद्रकम्
करीरणि

लाजा:
श्यानाका:
नीवारा:
सुरा *
श्रपामार्ग: तरफल्लानि वा

उपांशुयाज:
पैष्णयागः मै. सं. २. १. \&. सेामारैट्रेष्टि: " २. ₹.ч. " : २.१.६. माखतेष्टि: " २.३.モ. गजापत्येप्टि: , २. २.२. बार्हस्पत्येप्टि: ,, २. २. ச. रेदेप्टि:
वस्तुमदिश्टि:
मैत्रानरुणी » २.३. १. ऐेन्द्राग्नयागः " २.३.६. चित्रेप्टि:
" (खर्जूराद्मुराएि, कारीरीप्टि: तै. सं. २. ४. \&.

यागनाम स्थलम्

X] Objects of offerings in the śrauta sacriflces
हवींषि, हृ़िषां द्रव्याणि वा यागनाम .... स्युलम्र श्रास्वा: (धान्यविरोषाः) मित्रेट्टिः तै. सं. श. モ. २̨. फरस्मः (दधिमिश्रिता- अ्रश्नमेधे सतान्नस्सक्तवः होमः तै. ज्रा. ३. モ. श४.

| पृथुका: (चिपिटकाः | स्तव: |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| मसूस्याः |  |
|  | (मसूरा यैर्दिदलानि |
| क्रियन्ते) |  |

प्रिय हुতतण्डुलाः
वाजिनम्

श्रज:
अवि:
वशा
मेषी
गर्भिएी. श्र्रविः
ॠष्भः
कुम्र:
पुनरुस्टृष्ट:

बेहत्
धेत्न:*
वत्स:

वाजिनयागः ", १. Е. ३.
पश्रुद्रत्यायि बायब्ययागः मै. सं. २. ч. १. " ", २.ч. २. श्राद्वित्ययागः ", " सारस्वतयागः ", "


9929
(गलितबृषएाः पुङ्नचः सावित्रयागः " २. ч. \&. छाग इति भरद्धाजः (गर्भंघतिनी) ",
(गैदोनग्र्री)
घावापृथित्यः
वायव्यः
95.95

98

* अन्र घेन्दृषमयोहविद्धूव विधानेऽपि कलिबन्यंप्रकरणे गवाल्म्यह्प

निषिद्धत्वार् न ताम्पां यागकरणम्म। सिष्वचारोडप्येवसेवाजस्ति,।
14

| सूतवशा | (सकृत्पसूता) |
| :---: | :---: |
| धेनुः पय | (म्स्वकालमती़्य |

नपुंसक: सेामापेष््या: , २. ц. ч.
पेत्व: (गलितरेतस्के मेष:)वाहरा: " २.प. ६.
पृश्नि: (अल्पतन्र:) ज्राग्निमाएतः ", २.ч. ง.
चृच्डि: (मेषविशोब:) ऐनेद्दः " २. प. ??.

मलहा (काठावलस्वित- श्रादित्य: तै. सं. २. २. २. स्तनयुग्मा)
बडबः
(य: पुमांसं सन्त- ) मारेहति वडबा- त्वाप्त्र: " २.१. モ. मिव स वडबः)

## च्रश्वमेधे ग्राध्या: पशव:

हवोंषि हविर्द्रव्याणि वा
घ्रश्व:
देवतानाम
प्रजापतये
(श्टन्नरहितः पशु:) " (गवि मृगेए
गोर्मूग्यां वेत्पादि-
तेत गोम्टग इति
सायाः । गवय
हत्यन्ये)



* भनयोरहस्सर्गं पुन, न संज्ञपनादि।

कुलीका
पारुण्या:
परावतः ( ऊपेततविशोषः )
सीचापू:
जतुः
कालकरठकः
सुपर्ण:
शुक:
आखु:
पाड्ञ: ( पक्षिविशोष इति माध्धः, यूपकजातिविशेष इति महीधर: )
फाशा:
नकुलः
बभुकः
界श्यः
कुब्बबः:
परस्वान्न
महिष:
उस्ट्र:
श्ररायमेष:
मर्कटः
क्रिमिः ( गोमयपिण्डकारी )
किन्नरः ( मयु;, श्रारायमयूरें वा ) ऊलः ( काक द्रति माधवः)
हलीक्षःः (हरितचटकः)

चृषदंशः ( मार्जाए:)
फङ: ( वकः)
धुङ्द्व्वा ( श्चेतकाकी)
पुप्करसाद्धि: (कमलभक्षो पक्षिविशोष इति महीधर:, अ्रमर इति सायाएः )
शार्गः ( श्र्रण्यचटकः)
सुजयः
शायरडकः
शारि:
श्वावित् ( शलली )
शार्दूलेः
वृकः ( श्रारायश्वा)
सर्प:
श्रातिः ( कुरद्री )
बाहसः (ृृष्ठे क्षुत्तशंखवाही जन्तुः)
दार्वाघाटः ( दुुमकुट्टक:)
पैद्नराजः ( भारद्वाजः )
ग्रलजः ( भासः )
प्रवः
पुरुषम्टगः
गोध्रा
कालका (सरटा)
दार्णिदा ( दूुमक्रुक्कुटः )
लेपाशः
भह्ककः

| X] Objects of offering | the strauta sacrifices 109 |
| :---: | :---: |
| सुषिलीका | गज: |
| जहका ( विलवासी कोष्टा) | सिंहः |
| के किलः | कृकलास: |
| उद्रः ( जलविडालः ) | पिपका |
| कच्छप: | पृषत: |
| कुण्डृयाची ( गृहगोtध्रिका) | शारमः |
| गोलत्तिका ( खख्जरीटा) | मक्षिका ( दीर्घंकरों मृगविशोषः) |
| भेकी ( मरड़कस्त्री) | मकर: |
| करः | नक: |
| मान्थलः | कुलीकयः (बहुपात् मत्ञ्डविशेषः) |
| ग्रजगर: | कुषीतकः ( समुद्रकाकः ) |
| शश: | सुजया(गुक्सससर्प, नोलमहिषे। वा) |
| रुख़: | स्वजः ( सर्पविशोषः) |
| कयि: | समरः (चमरः) |
| कलकराठ: | शिन्पुटः ( मार्जारसदृरोग |
| खङ్: | जातिविशेष:) |
| कृष्यः श्वा | मान्थीलवः ( जल. ${ }^{\text {chewher }}$ ) |
| गर्दे | लोपा ( इमशानशकुनिः) |
| तरक्षु: ( गर्देभाकारे ठयाघ्रः) | कीर्शा ( कुलाली शाकुनिका) |
| सूकरः | वार्ध्राएासः ( खद्नमृतः) |

श्रश्र प्रभधन्येन विभिन्जातय:, समानजातयेाडपि केचन विरूपविकलाझ्नाश्र पशवे निर्दिएाः। न पुनर्यावद्भेदमिन्बाः सरेंडपि सजातीयाः। ग्रतश्र साकल्येन सЕ्कलनया संस्यायामिमे पशवः बस्तुत इतेडधिका पच भवन्ति।

श्राश्वमेधिकानां सर्वंषां परूतां संख्या पाठकगएविनेादायाधो निर्दिश्यते-तत्र हुत्या्नयम् । श्रर्थादिनध्रये सोमयागाः ।द्वितीयसुत्यायामेव विशोषः। स चेश्थम्-

तैत्तिरीयश्रुत्यनुरोधेन प्राम्याः पशाव:
(१) श्रश्वतूपरगोम्टृाः
(२) पर्यद्नघा:*
(३) रोहिताद्य: (अप्रपद्यानः)
(8) चात्तर्मास्यपशव:
(4) द्वन्द्धिन:
(६) एकादशिनः

आारण्या:

माध्यन्दिनश्रुत्यनुरोधेन ग्राम्याः पशाव:

३ (१) श्रश्वतूपरणचयाः ३

## ११ (२) पर्यड़चाः

(३) रेहिताद्यः
२२ (Ч) प्दाद श़ानः २२

भारण्या:
(ง) सूकराद्यः (दशिनः) मिलित्वा
$\frac{29 ?}{3=8}$
(६) कपिस्बलादय:
मिलित्वा

आापस्तम्बश्रौससूत्रानुसारेण ग्राम्याः पशावः
)१) ت्रश्वतूपरगवया: ₹
(२) पर्यद्नघतः १ई
(३) रेाहितादयः शू०
(8) चातुमास्यपशंनः १३५
(y) दन्दिनः २२
(६) एकादशिन: २२
(ง) ॠतुपशवः २₹
( () पश्रदशिनः ₹ч
भारण्याः
(ह) सूकरादयः
$\begin{array}{ll}\text { मिलित्या } & \frac{2 q \varepsilon}{2}\end{array}$

## तथा च-

 बट्श्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि। श्रश्नमेंध्रस्य यज्ञस्य नवभिश्राधिकानि च ॥इति माध्यन्द्निसंहिताभाध्ये ( मा. सं. भा. २४. ४०) मही'्रास्सक्षग्राह।
"संन्नं पं्च्वशती मवन्ति पशानेडथकेानिता चिंशतिः" इति श्रापस्तझ्वश्रौतसूत्रानुसारी भटृमास्करो .्ञानयक्षे ( वेदभाधये) समगृन्नात् । श्रनत्र तैत्तिरीयशाखायामनुक्ता: (३३) त्रयस्त्रिशत्पशवः शाखान्तरात् गृहीता ज्रापस्तक्वेन । श्रत एव श्रुत्यपेक्षया सूत्रे पशुसंख्याधिक्यमिति वेदितब्यम्।

एवश्चाश्वमेधे पशुषु पकारद्धयमस्ति-ग्राक्या अरण्याश्चेति। श्रश्वादयेत ग्राम्यःः, सूकराद्य ग्रारएयाः 1 श्रन्रैकनिंशतिर्यूपःः यूपेषु ग्राक्याः पशावे बन्धनीयाः। श्रारायपराच्चे न गूपे बध्यन्ते। किन्तु एतान्न पशून् तत्तज्जालवागुरादिभिः ( येन येन ये ग्रहीतुं शक्यन्ते तेन तेन ) गृहीत्वा ग्राम्यपशूनां नियेजजनकाले यूपान्तराले यजमानपुराण धारयेगु: । पर्यग्निकरान्तेडछ्नकलापे कृते एताज् तथैव उत्स्टृजेयुः । जीवतां तथैव त्यागः, न विशसनादिकं कार्यमिति मैलिकविधेः स्वरूपम् । परमश्वमेधस्यापि कलै। निषिद्दत्वेन गवालझ्मचदस्याव्यनुप्टानं न भवितुमहतीति सर्वथा लेप एव। श्रतेाऽयमपि यागः "श्रुतैर त₹करता स्थिता'’ इत्येव न्यायमनुसरति ।

तृतीयमहस्तु ज्रतिरात्रसंस्थाकम् । तत्र दिने सुत्याकाले श्रालब्धबयाः फतुपशवश्यत्वार:, प्रतिरिक्ता: षडूविशतिः, इत्याहत्याश्वमेधे माध्यन्दिनसंहितानुसारे चत्वारिंशदुत्तरा बटूशती (६४०), तैच्तिरीयशाखानुसाए पश्नद्शाधिका पश्वशती (पथ५), प्रापस्तस्वानुसारेएात्राप्टाविशतिः, पूर्वं विंशत्युत्तराएि पश्वशतानि,

मिलित्वाप्टाचत्वारिंशदुत्तरारि पश्चशतानि (प४Е) पशब इत्यवगन्तठ्यम् ॥

## सोपयागे द्रह्यम् ।

एवमग्निप्टोमादिषु सहत्नसंबत्सरान्तेपु पकाहनिकायिसत्राहीनादिबहुपभेदभभिनेपु सेामयागेपु सेमललता प्रध्रानं द्रढ्यम् । ताश्च
 निष्पन्नेन रसेन यागः कर्तंव्यः। इदार्नीं सेमललताया प्रलाभेन त₹्स्थाने पूतीकार्यां सेमलतासद्धुर्भां लतामानीय, तन्र सेामलतायां विहितान् सर्वानपि ध्यापारान् कृत्वा यागः क्रियते श्रबशिपप्रश्र रसः ज्रृत्विर्भिर्यंजमानेन च पीयते। एवं प्रायोोा वेदे़क्तानि श्रौतकरोंपयुक्तानि द्वग्याणि संगृहीतानि । इति श्रम् ॥

[^8]
## AGRICULTURE IN THE VEDAS.

By
Рt. S. N. Jharkhandi, M. A.,
Librarian, Govt. Sanskrit College, Benares.
Historical research has not yet been able to settle beyond dispute the early home of the Vedic Aryans, nor the time when they first debouched into the northern well-watered and wooded plains of Hindostan. A cursory glance at the Rgveda, the earliest literature of this remarkable people, already reveals the fact that, by the time these hymns were composed, they were no mere nomads without settled habitations or occupations. Frequent references to agriculture and animal husbandry, implements of cultivation and industry abound in its sacred verses and the general impression created is that of a people who had settled in villages and even in fortified towns ${ }^{1}$ with their chiefs or kings and other organs of administration, and who, under competent leadership, could lead

1. Sambara is said to have lived in a town containing a hundred fortresses of stone-शतमइमन्मयीनां पुरामिन्द्दो ब्यास्यत् (Rv. IV. 32.20). Surely the Aryans who conquered the Dasyus must have built their own fortresses. Iron forts or cities are also mentioned in Rv. VII. 3.7 ; 15, 14:-पूर्भिरायसीभि: and so on. 15
well-disciplined foress against each other or against the common enemy-the Dāsas or Dasyus. In this article we shall confine ourselves to find out how far Agriculture had progressed with the Aryans by quoting verses in which one or other operations relating to Agriculture are mentioned.
"The very name Arya," says R. C. Dutt in his History of Civilisation in Ancient India (p. 35), 'By which the Aryan Conquerors of India distinguished themselves from the aborigines is said to have come from a root which means 'to cultivate'. Prof. Maxmiiller has tried to trace the progress of the word all over the Aryan world from Iran or Persia to Erin or Ireland and argues with considerable force that the word was invented in the primeval home of the Aryans in Central Asia to indicate their partiality to cultivation. It has indeed been admitted on all hands that the cultivation of the soil was known to the Indo-Aryans before they separated themselves from their Iranian brethren as is indicated by the identity of expressions Yavam, Krs and S'asya in the Rgveda with Yao, Karesh and hahya in Avesta referring to the ploughing in of seeds and to the grain which resulted..'

The most remarkable hymn in which agriculture and its processes are mentioned is Hymn 57 of B.IV of
the Rgveda. It is addressed to Kṣetrapāla or the Lord of the field. According to the instructions contained in the G!̣hya Sūtras, the hymn was to be silently repeated at the commencement of ploughing:

क्षेत्रकर्षयो ध्रनेन सूक्तेन पत्य्यचं जुहुयाज्जपेदा ।
Ploughing was done by means of oxen as is still done in India after thousands of years. The operation was considered a sacred one and the Aryan cultivator entered into the task with an exhileration of spirits which is probably foreign to the debt-laden, half-starved peasant of today. The hymn itself would find an echo in the heart of every cultivator even in this age of rationality and sophistication.

## शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्नलम्। शुनं बरत्रा बध्यन्तां शुनमष्रामुनिङ्नय ॥

Happily work our steers and men ; may the plough furrow happily. Happily be the traces bound, happily may he ply the goad.*

शुनासीराविमां चाचं जुपेथां अद्दिवि चक्रथुः पयः।
तेनेमामुप सिश्धतम्।
S'una and Sīra, welcome ye this laud, and with the milk which ye have made in heaven, Bedew ye both this earth of ours.

श्रर्बाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्चा।
यथा नः सुभगासस्सि यथा नः स्डुफलाससि ॥

* The translation is by Griffilh.

Auspicious Sitta, come thou near : we venerate and worship thee that thou mayst bless and prosper us and bring us fruits abundantly.
(Here Sita stands for furrow or husbandry personified and addressed as a deity).

इन्द्र: सीतां निंग्र्नातु तां पूवानु यच्द्धतु ।
सा नः पय ₹ंगती टुहासुच्तराधुत्तरां समाम्।
May Indra press the furrow down, may Pūshan guide its course aright.

May she, as rich in milk, be drained for us through each succeeding year.

शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कोनाशा अमि यन्तु वाहैः। शुनं पर्जन्येा मधुना पयेासिः शुनासीरा शुनम स्मासु धत्तम् ॥
Happily let the shares turn up the plough-land, happily go the ploughers with the oxen.
With meath and milk Parjanya make us happy. Grant us prosperity S'una and Sira.

The Vedic cultivator thus entered into his task with thankfulness and gladness of heart, the operation performed being in his eyes a sacred one, for the successful conclusion of which the blessings of his gods were necessary. The handling of the plough was not, thus, considered derogatory as it was regarded by the higher castes in later ages.

In the famous Rgvedic hymn known as the gambler's wail, (R.g. X. 34,13), the Rṣi earnestly asks
us not to play with dice，but to cultivate the corn and enjoy the gain and deem that wealth sufficient：－

习习习्नैर्मा दीव्यः कृविमित्कृषवस्व विन्ते रमस्व बहु मन्यमानः। because तन्र गावः कितन तः जाया तन्मे चि चप्टे सवितायमर्यः॥

There are thy cattle，there thy wife， 0 gambler， so this good Savitar himself hath told me．

Apart from these Süktas，agricultural similes are interspersed throughout the Rgveda，showing that agriculture and animal husbandry were important occupations，nay，apart from war and sacrificing，the only other important occupation of the Vedic house－ holder．A few instances will suffice．In Bk．VIII， Hymn XXII，Áśvins are said to have，with their plough，ploughed the first harvest of the sky ：

दशास्यन्ता मनवे पूर्यं दिनि यवं चृकेण कर्वथः।
In Bk．I，Hymu CXXIII，Pûshan is asked to bring the six seasons＇as one who ploughs with the steers brings corn．＇
उते। स महमिन्दुभिः वडयुक्तां शनुसेबि＇ग्रन्। गेभिर्यंवं न चक्षृषत्। In Book I，Hymn CXVII，Āswins are said to plough and sow barley ：यवं बृकेयाश्विना वपन्ता ।

It is needless to multiply instances．Suffice it to say that sowing and reaping are mentioned in Hymn 94，Book X，threshing is mentioned in Hymn 48 and winnowing in Hymn 27 of the same book， threshing and winnowing are mentioned in Book IV，
garnering in Book I, while barley or grain in general is mentioned in Book $I$.

In the Vājasaneyi Samhitā of the Yajurveda, similarly, we find processes of agriculture mentioned with appropriate Mantras.

सीरा गुख्जन्ति कचये युगा नितन्वते पृथक्, ।धीरा देवेष्ष सुन्नया।। गुनक्त सीरा वि युगा तनुंवं कृते येगै। वपतेह बीजम्। गिरा च श्रुप्टि: सभरा श्र्रसन्नो नेदीयीय इत् सटरायः पक्रमेयात्।
गुनं सुफाला विकृषन्तु भूमिं शुनं कीचाशा फ्रमियन्तु चाहैः। शुनासीरा हविषा तेशासाना सुपिव्पला ज्रोपध्री; कर्त्रनास्मे। (XII. 67-69)

In the above ऊनग: are interpreted by उबचट as कृधिकमर्षभिज्ञा: or experts in Agriculture.

In the famous चमक chapter of the same Samhitā, we find mention of various grains still largely grown in India:-

जीहयश्च मे यधाश्च मे माषाश्र मे तिलाश्र मे मुदाशश्र मे खल्वाश्व मे प्रियद्नमश्च मेऽणवश्र मे श्यामाकाश्ध मे नीवाराश्ध मे गोंधूमाश्र मे मसूराश्र मे यक्षेन कलपन्ताम्।

As may be expected, the Atharva Veda contains a number of references to the art of agriculture and animal-husbandry. Hymn 17 of Book III, which is a slight variation or adaptation of the Yajus Mantras, quoted above, is used for success in ploughing. A few verses with Whitney's translation are reproduced below :

सीरा गुझ्निन्ति कचये ग्रुगा वि तन्बते पृथक् । धीरा देवेणु सुम्न्नौ। The poets (Agriculturists?) harness the ploughs, they extend severally the yokes-they the wise ones, with desire of favour toward the gods.

युनक्त सीरा नि गुगा तनात कृते येनोा बपतेह बीजम् ।
चिराजः श्रुपिः सभरा असनो नेढ़ीय इत् सुरगः पक्रमा-यनन् ॥
Harness ye the ploughs, extend the yokes; scatter the seed here in the prepared womb; may the bunch of Virāj be burdened for us; may the sickles draw in the ripe (grain) yet closer.

लाझ्ञलं पवीरवत्त् सुरोमं सेामसत्सरु।
उदिद्य वपतु गामनिं प्रस्थानद्न रथवाहनं पीवर्रों च प्रफर्य्यम्
Let the plough, lance-pointed, well-lying, with well-smoothed handle, turn-up (ud-vap) cow, sheep, an on-going chariot-frame and a plump wench.
Note-This apparently means that all the good things mentioned above come forth as the reward of successful agriculture.

इन्द्रः सीतां नि गृन्नातु तां पूषाभि रक्षतु ।
सा न: पयस्वती डुहामु त्तरामुत्तरां समाम् ॥
Let Indra hold down the furrow; let Pûshan defend it; let it, rich in milk, yield to us each further summer.

Hymn 11 of Book IV A. V. is in praise of the draft oxen. So imprssed is the Resi with the importance of these humble creatures, who are still the main props of agriculture in India, that he praises them as the
sustainers of the earth and sky. Let us hear the Rssi in his own words.
श्रनडूवान्ट दाधार पृथिवीसुत च्यामनड्वाण् नांगारेवर्वन्तरिक्षन्।
 Whitney's translation :

The draft-ox sustains earth and sky ; the draft-ox sustains the wide atmosphere; the draft-ox sustains the six wide directions; the draft-ox hath entered into all existence.

भूतं भंचिष्यद् सुनना डुहानः सर्नां देनानां चरति इतानि ॥
The draft-ox is Indra; he looks out from the cattle; triple ways the mighty one measures out; yielding the past, the future, existing things, he goes upon all the courses of the gods.

इन्द्रो जाते मनुवयेष्वन्तर्चर्मस्तत्तश्चरति रोशुचानः।
सुप्रजाः सन्न्स उदारे न सर्षद्द् यें नाश्रीयाननुड्डहो विजानन् ॥
Born an Indra among human beings; he, goes about shining brightly, a heated hot-drink, he, being one of good offspring, shall not go in mist, who understanding it, shall not partake of the draft-ox, And so on.

Hymn 21 of Bk. IV is again in praise of the kine, who formed the chief wealth of the Vedic house-holder. Here are some of the verses by the Vedic seer.

ज्रा गावे ज्र्रग्मनुत भद्नमकन्त्सीदन्तु गेषे र्यायन्त्वक्मे।.
צजावतीः पुरुूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसेा दुहानाः ॥
The kine have come, and have done what is excellent; let them stay in the stall; let them take pleasure with us; may they be rich in progeny here, manyformed, milking for Indra many dawns.

न्न्द्रो यज्वने गृएते च शिक्षत उपेद्द ददाति न संं मुषायति।
भूये भूयेंा रयिमिद्द्य चध्धन्नमिन्ने खिल्ये नि दधाति देबयुम्॥
To the sacrificer and singer, the helpful one; Indra verily gives further, steals not what is his; increasing more and more the wealth of him, he sets the godly man in an undivided domain.
न ता नशन्ति न द्माति तसकरोा नासामामित्रो व्यणिरा दधर्षति। . देवांश्र याभियंजते ददाति च ज्येागित् ताभिः सचते गेपतिः सह ॥

They shall not be lost; no thief shall harm them ; no hostile (person) shall dare attack their track With whom he both sacrifices to the gods and gives, long verily with them does the kine-god go in company.

न ता श्रार्वा रेगुककाटेशश्नते न संस्कृतन्रमुप यन्ति ता अभि।
उखंगायमभयं तस्य ता श्रन्न गावे मर्तंस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥ No dust-raising horseman reaches them ; not untó the slaughter-house do they go; these kine of that sacrificing mortal yoam over wide-going fearlessness.

The regular sacrificer, therefore, kept a well-filled stall of cows, who were, under the laws of the Aryan १६
tribes, inviolable. In the inter-tribal warfare, which must have been of frequent occurrence in these far off days, the cows of the sacrificing Brahman were probably spared.

Agriculture had to depend upon irrigation in those days, as it has to depend even now. In fact, in a country like India, water-storage is and was absolutely necessary. The Vedas contain many references to irrigation wells, water for irrigation, irrigation of fields by means of canals, cultivators irrigating their fields and digging the canal for forward course. In the Atharva-Veda, we come across such references. In Stanza 7, Hymn 13 of Book III we have the practical part of the ceremony of cutting a water-channel. The canal has been cut and the water has to be admitted. The Resi says:-

## इदं व श्रापेर हद्यमयं घत्स झतावरीः। <br> इहेत्थमेत शक्ररीर्यंनेदं वेशयामि वः ॥

Here, O ye waters, is your heart, Here is your calf, ye holy ones.

Flow here, just here, 0 mighty streams, whither I am leading you.

Pasturage is also a very important item of wealth among an agricultural people. Though allusions to it are but rare yet there are strong indications that great importance was attached to
tt by the Vedic Aryans, as their greatest wealth consisted of large herds of cattle. Hymn 19, Book IV of the Rgveda is a hymn addressed to the cows, who are asked not to go farther on their way. Agni and Soma are then invoked to make them return to the owner with the herdsman, who knows well their approach, their parting and home-return and who watches their approach and rest.

Enough has now been said to indicate that the Vedic Aryan was an enthusiastic agriculturist and cattle-owner, who 'milked' the earth for the sustenance of himself and his family and who rejoiced in the possession of large herds of cattle, which provided him with milk and its products, with which be propitiated his gods and manes. Indeed his view of a happy mundane existence, as summarised in the Vedic blessing, consisted of being endowed by the grace of the gods with

धनं धान्यं पशुं वहुपुन्रलामं शतसंबत्सर दीर्घमायु:-
wealth and corn and animals, many sons and a long life of a hundred years.

## AN ENQUIRY INTO THE NATURE OF SPEECH. बाक्तच्ववियर्शः।

 निबन्धक:- दारारानन्द्रमड़ाचार्य्य:( काशीस्थराजकीयसंस्कृतनहाविद्यालयमूतपूर्वाध्यापक: कलकन्तास्थराजकीयसंस्रुतमहाविद्यालयसास्रतिकाष्यापफश्न ।)

भारतीयद्रार्शनिकविचुधेषु चैयाकरणाः भ्रत्यमिब्तासिन्द्रान्तान्तुगामिनः शाक्ताश्च वाक्तचचविचाराायां कृत्पयत्नाः परिलज्यन्ते। नचैतेषां सर्वं्र संम्रतिपच्तिरस्ति, छचिह्रिमतिरपि दृश्यमानाइपह्नोतुं न शाक्यते। तेषु तावत्सकलनैयाकरावरेगयस्य भगवते भर्तृहरेः सिद्धन्तन्तः प्रथमतेा विशदीक्टत्य दर्शंते :-

भर्चृहरिएा सब्व चाभ्भ्यपदीये ठ्याकरणशास्त्रभशंसावसरे वाचस्त्रेविध्ये स्वाभिमतिः सूचिता :-

वैखर्या मध्यमायाश्र पश्यन्त्याश्यैतदन्गुतम् ।
श्रनेकतीर्थभेदायास्त्र्या वाचः परं पद्म् ॥ (९)
( वाक्यपदोये घह्मकारडे श४: )
समुपल्ञभ्यमाने (२) हरिग्रन्थे नातेऽऽधिकमेतद्विषये द्वशश्यते।
 पश्रहा दुन्दुभिवेणुवीणादिशिब्दुखा चेत्यथें इति लधूमझूषूायां स्फेाद्यर्तावे पतत्पयव्याख्यानम्। 'तत्र श्रोत्रविषया वैबरी। मध्यमा द्वदवदेशशस्था पदप्रत्प्षाजुपष्त्या ब्यवहारकारणम् । पश्नन्ती हु लोकन्यवहारातीता।" भाष्पप्रदुपोद्द्योते १ भा०।
(२) तथापि हरिबद्देन सारेण घन्येतुना।


## x]

 An enquiry into the nature of speechपरन्नु काइमीरकरेवाधाग्र्याः प्रत्यभिक्ञागतमहागुरवः सेामानन्दनाथपाद्धः स्वरचितायां शिनद्वघौ चैयाकर एमतेापन्यासाचसरे पश्यन्त्या एव परावाग्रूपता चैयाकरासिद्धान्तसम्मतेति प्रतिपादयामासुः :"'ुुथाइसमाकं ज्ञानशक्तियर्य सदाशिवरूपता। वैयाकरणसाधूनां पइ्न्ती सा परा स्थितिः ॥ इत्याह्डुस्ते परं घह्य यद्नान्दि तथाऽक्षयम्। तदक्षरं शबद्रूपं सा पश्यन्ती परा हि चाकू ॥" ( शिवद्वृ्टौ २।९-२)
व्याख्याता चेयं दितीयकारिका श्रीमतेात्पलदेंचेन वृत्तौ,-
'यद्नाद्दि घ्रनन्तं च परं घह्ल चिद्रूपं तदक्षरं निर्विकार' शबन्दूरूपम्। सैव पश्यन्तीसंत्का परा वाक्।" इति

> हि.तीयायामस्यां कारिकायामू—
"अ्रनादिनिधनं घह्म शव्द्तत्र्चं गदक्षरम्।
विवर्चतेडर्थभावेन पक्रिया जगतेा यतः ॥"
इति वाक्यपद्योयन्नह्लकारडस्था प्रथमा कारिकाऽथ्थः संगृहीता। तथा च पश्यन्ट्या ग्रह्मरूपता परावाक्स्वरूपता च भगवते भर्चृहहरे: सम्मतेति शिनद्वृप्टिन्रन्धस्याशयः पर्थ्यंवसितः।
 पूर्वमासीद्र, यामवलम्ड्य कैयेटने भाष्धन्याख्यांचिरचितेति प्रतीयते। सा च टीका
 नीन्तनेन वर्द्धमानेन स्वोपज्ञगणरन्नमहोदधिं्यास्याने भत्हृंहरिपरिचयार्थममिंहितेन
"अत्वृंहरिवाक्यपदी़यपकीर्णंकयोः कर्षा महाभाष्यत्रिपाथा ब्याख्याता च" हृत्यनेन वाक्येन निर्णोयते। अश्रोक्क प्रकीर्णंक नाम वाक्पपदीयतृतीयक्ज मध्रुनाsपि सन्पूर्णं न मुद्भितमू। मश्षृंहरिक्का। महाभाष्यट्रीका कतिपयप्रमात्रावरोषा जम्मान्दूरेशीयर्बलिन्नलगरस्ये पुस्तकालये वर्षंत हृति उा० कीलहनंभ्रकारितमहाभाष्पद्दितीयभागभूमिकापप्प्रलोंचन्ना ज्ञायते ।

श्रमुमेव चैयाकरणसिद्धान्तमाचार्ग्यक्षेमेन्द्रः घ्रत्यसिन्ञाहद्वये संक्षेपेएा संगृहीतनान्न ;-
"शब्द्नल्नहमयं पश्यन्तीरूपमास्सत₹्चमिति चैयाकरणт" (१)। ( अत्यमिब्ञाह्दद्दये ह सू० १६ पृ०)
बाक्यपद्दीयघह्नकारड्डटीकायां पुरयराजेन पूर्वेक्तस्य "वैसर्ध्या मध्यमायाश्नेगत्यादि ( १ध४) पन्यस्य ब्याख्याने पश्यन्त्वाः परमसूद्वमता प्रत्यपादि ;-
"पश्यन्त्या रूपमनपभ्रंशमससकीयां लोकचयवहारातीतम् । तस्या एव चाचे बयाकरोोन साधुत्वक्षानलःयेन शब्दूर्व्वंण येगेनाधिगम इत्येकेषामागमः।"

तनैन १४ तम(२)झ्लेकव्याख्याने पुरायराजः पश्यन्त्यपेक्षयाऽपि कांचित्परां प्रकृतिं न्यरूपयत् ( ३ )।

यद्यपि भगवता भर्चृहरिणा पश्यन्त्यपेप्त्तया काचित्सूक्ष्मा वागवस्था नासिहिता तथापि अर्त्रृहरेरण्तस्तने काले चैयाकरएासस्द्रदाये सिद्धानँभेद्ः समजनीति पुरयराजीयलेखन्दैविध्यद्रीनेनाजुमीयते। तत्र "एकेषामागम" इति पुरायराजसन्दर्भर्य मुख्यानां
(१) हत्यं परयन्त्वा एचैकस्वा चह्सत्वजीवत्चे वैयाकरणसम्मते हति प्रतिपादनेन जीवघ्मणोरभेद्दवादितया चैयाकरणानामदेत्रेताद्दपक्षपातित्वं प्रकटीकृतिति मन्तठधम्य।
(२) बद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम । पविन्च सर्ववियानामधिविद्यं प्रकाशते ॥ वाक्यपद़ीय-चद्मकाण्टे १४ ल्लोक:
(३) "शब्दृ्वस्पतश्वज़ः क्रमसंहारेण योगं लमते ; साधुप्रयोगामिन्यक्तधर्म्मविशेषो महान्तं शब्दात्मानमभिसंभवं कैवब्यं घ्रामोति, सोऽज्यतिकीणां वागवस्यां मह्धमाख्यामधिगम्य वाग्विकाराणां प्रซृत्तिं पइयन्त्याख्वां प्रतिभामुपति, तस्माष्प सत्तामाश्रत्र्पतिभाख्याइट्ठदात्पूंवंगोगभावनाभ्यासात्प्रत्यस्तमितसर्वंविकारोल्धेबां परां प्रकृत्वत् प्रतिपथते।" पुण्राजहृता प्रकाशाख्पन्याख्या।

सिद्दान्त इत्येवार्थः समुचितः; "एके मुख्यान्यकेवला" इति कोणे (१) एकशब्दस्य मुख्यवाचित्वामिधानात्, श्राचार्थंसेामानन्द्पादेः क्षेमेन्द्देण च चैग्राकरणसमये पश्यन्न्या पव उह्मरूपतेति प्रतिपाद्नाद्धर्चृहरें ैैंग्राकरणपरमाचार्यंस्य सिद्धान्तस्यैव तैः संगहैणचित्यात्। इृथ्धं च सेामानन्द्पादेः क्षेमेन्द्रेख च भर्चृंहरिमतमेन संगृह्य पादर्शीति स्पपं सुध्रियाम्।

महाभाष्ये तु नैत ््विपये किज्चिद्वपि सुस्पष्पं निरूपितं लभ्यते। भाष्यग्रन्धस्य शान्दानुशास्सनत्लेन शःन्द्साध्रुत्व्रदर्शनायैव तः्र विशोषतः श्रमेा विहितः, दार्शनिकविषयास्तत्र प्रसद्नागता पव विचारितःः, न च तन्र स्वातन्ड्येया दार्शोनिकविषयेषु चिचारणा प्रवर्चिता । तस्माड् महाभाष्य काराएां बात्तन्चविपयेडसिपायः कीद्वश श्रासीदिति निश्चेतुं न शक्यते।

प्रत्यभिक्षामतानुयायिनः काइमीरकरैवाचार्चाः परापश्यन्ल्यानैंकत्वमम्युपगच्छन्ति। यद्यापि तेषां सिद्धान्ते चैखरीपर्य्यन्तास्वनस्थासु सर्वंत्र परा वागनुसृता चर्त्तते, तथापि तास्वचस्थासु परा वागिति ठ्यपदेशास्पद्दता नाहीक्रियते, किन्नु पश्यन्तीप्रभृतिसंब्ञन्तर्तरें रेव तत्र ब्यवहारः। पतेवiं समये प्रकाशात्मनः परमशिवस्यानुग्रहमयी विमर्शंशक्तिरेव परा बाकू, सैव च तस्य जगड़पेस मोन्मिमीलयिषावस्था (२), राक्तिशक्तिमतेारमेदेन (३) सा परा शाक्तिः परम-
(१) अमरकोष-नानार्थवगें २ः ह्रोकः।
(२) आचार्यंश्रीमदृभिनबगुसकृता पराध्रिशिका-प्रथमद्वितीयइलोकव्याष्या; राजानकानन्द्वविरचितविवरणोपेतपद्वि्निशत्तन्चसन्द्रोहप्रथमइलोक; क्षेमराजप्रणीवा पराप्रेश्रिका।
(३) शच्चिश्य शक्तिमद्स्पाद्र च्यतिरेकंज बान्छति। तादात्क्यमनयोर्नित्यं वह्बिदुांहिकोोरिव॥ अभिन्वंुुनिम्म्मितबोधपन्बदर्शिका ३।

शिवात्परमेशित्तुर्वंस्तुते न सिद्यते ; परमेश्वरस्येच्छछाश्रक्तिरेवेयं ज्ञानशक्तिरूपतामापद्य पश्बांक्कियाशक्तिरूपतां अजते। तन पश्यन्ती जानशक्तिमर्यो, मध्यमा त्र कियाशक्तिमयोति निरूपितं श्रोमद्द्भिनवगुमेन पराश्रिंशिकाविकृतौ (१)। पश्यन्ट्यन्नस्थायiं वाच्यवाचकयेमेंदो न सासते, ग्रपि त्र तयेरसेद् एव प्रथते, मध्युगावस्थायां भासमानेाऽपि तयेासेद्द: सहछ्छल्यैवामेद्ध ज्रतीतिपथमधिरोहतीति न तन्न सेद्स्गं स्कुटतगाऽनभासः, "णेखरी तढुसयमेन्द्कुटतासरयेव" (२) इति तासां परसपरं चिशोषोडणि तन्न पपश्चितः।
 श्रभिनवगुवपदवरीवस्थितेनापि तेन ैैखरी मध्यमा पश्यन्ती सूक्ध्मा चेति वाचश्चतस्रो सिदाः घ्रथमतः प्रद्द़श्शिताः (३)। तन्मते कियाशक्तिरूपा वैखरी, मध्यमांत्रानशक्तिरूपा, पश्यन्ती तावद्विच्छाराक्तिमयी, सूद्मा च सर्वासामासां चाचामेकीमाधरूपा विलक्षयावस्था। परा पुनर्वाक् परमेशित्रः स्वरूप पवन्त्तर्निचिपा। उक्ष तदेतत्तेन महार्थमञ्जरीविचरशो परिमले-

परा भगवती लंविस्प्रसरन्ती स्वरुपतः । परेचछछाशक्तिरित्युक्का भैरवस्थाविभेदिनी।। अभभिनवगुक्षकता परार्त्रिशिका-क्याख्या २ ₹लोक: ६४ पृ०।
(१) पश्ष्यन्त्रां यन्र भेदांघस्यासूत्रणम्, यन्र च मध्य्यमायां भेदावावास:, तन्र ड़भगत्र ज्ञाऩक्रियाशक्किमये रुपे-१ इलो० ६ पृ०।
... (R) पराश्रिंशिकाब्याख्या द पृ० ।
(३) वेहरिआ णाम किसा णाणमई होई मज़झमाँँचाआ।

इच्छा दक्बन्ती सण्णा सन्चाण समरसा वुत्ती ॥-महार्थमझ्जरी १० कलो०। वैखरिका नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक्। इच्छा पुन्: पह्यन्ती सूक्ष्मा सर्वासां समरसा बृति: ॥ इति संस्कृतम ।
‘वाकूतर्च्वं तावत्कमात्स्स्श्मा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति चतुर्धा मिघ्यते।

तन्न चैखरीति जसिद्दा चाक् ताल्वादिकरणन्यापारेपारूढस्फुरणणतया क्रियाशक्तिरित्यध्यवसीयते। मध्यमा च बुद्दिवृत्तिमाश्रवन्त्र्यमानत्वाजू ज्ञानशाक्तिः 1 पश्यन्ती पुनरिच्छा बहिःप्रसरााम्युपगमरूपत्वात्तस्याः। यतः परा वाक् पश्यतीति पश्यन्त्या व्युत्पन्तिः। सूद्दमा तु शिखराज्यण्डरसन्यायादुक्तव।क्न्रयशाबलीयावस्वभावा प्रत्यक्दद्रू: परमेश्चरस्येद्योगलक्ष एा वृत्तिरित्याख्यायते। परा वाक् पुनस्तस्यैन परमेश्वरस्य ख्वरूपमनुप्रविशन्ती परिस्क्रुरति। इति

येागिनीद्वदये पुनरेतासां परापभृतीनां स्वरूपाणि पायेखानयैव दिशा निद्दर्शितानि ।
श्रात्मनः स्कुरणं पश्येड़ु यदा सा परमा कला।
श्रम्विकारूपमापन्ना परा वाकू समुदीरिता ॥
बीजभावस्थितं विश्वं स्फुटीकर्तुं यदेन्मुखी।
वामा विश्वस्य वमनाद⿸्दुराकारतां गता ॥
इचछ्छाशक्किस्तथा सेयं पश्यन्तीवपुषा स्थिता।
जानशक्तिस्तथा ज्येप्डा मध्यमा वागुदीरिता।।

*     *         *             * 

क्रियाशक्तिस्तु रैद्रीयं वैखरी विश्वविश्रहा ॥
( येगिनीहृदये श।३६-३ए,४० )

संक्षेपतस्तावद्स्यायमभिशायः पर्र्यवस्यतिः-
परमशिवरूपस्यास्मने विमर्शझक्रिरेवावस्थाविशोषमापन्ना परा वागिति ब्यपदेशं ल्लभते। सैब यदा परमशिवे सूद्वमाचस्थयाऽ वस्थितं जगदभिष्यबितुमुपक्नमते तदा चामेत्युच्यते। इच्छुाशक्रिश्न 17

पश्यन्ती, ज्ञानराक्तमःध्यमा, क्रियाशक्तिः पुतर्नागूरूपझपज्ञम्नचवैखरीरूपा, इति ।
-योगिनीहदयदीपिकायामम्टतानन्द्नाथेन परस्या वाचसतन्वं
 पपश्चितम्:-
"सा परमा = सर्ववर्वांशसूतचिसर्शरूपा, कला = विमर्शश्शि:, श्रात्मन: परमशिनस्य, स्कुरणं=पश्नन्न्याधिक्रयेण जेखरीपर्य्यन्तं विमर्शनं, पश्येढ्द=दप्रुमिच्छेत्र, तदा परमशान्तातिमका सूत्वा श्र्रस्विकारूपमापन्ना प्राशांशमात्राया श्ररस्बिकायाः सासरस्यापना परा वाकू ससुदीरिता"—इति

शाक्तदार्शनिकमुरुयेत लोकेत्तरयेः प्रतिसापारिडत्ययेविश्तासधाम भाएकरराये निजनिर्स्मितायं गुस्तवीनामिकायiं सहशातीटीकायासुपकमे पश्गन्ती-मध्यनसनख़खरोगां समष्टिरूपा परा वागिति प्रत्यपाद्यत्। स एव ललितासहह्ननामभाष्ये सौभाग्यभास्कराभिधे परा प्रत्यकूचितीरूपा पश्यन्ती परदेवता । मध्यमा वैखरीरूपा अक्तमानसहंसिका।।
इति १३२ तमम्लोकविवरणे परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीयां स्तरूपाणि पुनरित्थं न्यरूपयत् -

संँ्वंबां प्राएिनां कर्म्माएि यस्मिन् काले भेगोत्पाद्धाय न कङपन्ते, ताद्वराः कालः प्लयकालः तन्र-पयेजनाभावेन जगत्परमेश्वरे विलीन तिष्ठति । ततस्तेष्डु कर्म्मु फालवशोन फलेत्पादेन्मुखतामुपगतेषु पारिनां भेगाय सहष्टि: प्रवर्चते। तत्र फलपदाल़ोंन्मुखपारिकम्मांकारपरिएतसायाविशिष्टं घह्माबयक्रपद्वाच्यम्र। तदेव कारणविन्दुरित्युच्यते। तसमात्कार एविन्देः शब्दुंज्नंह्न संजायते। तदुक्तमागये -

विन्देस्तर्तमादू भिद्यमानादव्यक्तात्मा रवेऽऽवत्।

- स रवः श्रुतिसम्पन्ने: इबब्द्नह्मेति गोयते ॥ (१) इति।

कार्यविन्देरशत्र सिद्धान्ते ब्यापकताङ्भीकारात्कारणविन्दुना तादाएस्यापनं शं्द्वघहापि ब्यापकमझीक्रियते। तः सर्वगं शब्दजह्म चदा घूलाधारे (२) चत्तृशेरेतेन बागुनाभिष्यज्यते तद्वा परा वागित्याख्यां लमते ; तेनैदे।न्दूमाक्तमता वागुना नाभिदेरोडभिब्यज्यमानमेतद्वेव शब्द्दघल पश्यन्तीति ब्यपदेशां भजते। पश्यन्त्याः खल्वागमशाल्ले उत्तीर्योंति संब्ञान्तरमुपवर्गातम् (३)। तदेव हृदयेऽभिव्यन्क सध्यमाशब्द्रतिप।द्यं भवति। छरुठदेरोऽभिष्यन्कौ तसयेन शंब्द्व््रह्यगा वैखरीसंज्ञा (४)। अत एवेक्तमागमविद्भिः-

परा वाङ् मूलच्रक्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। हददिस्था मध्यमा क्षेया चैबलरी छराठदेशगा। ॥ ₹ति (y)।
(१) इढं पुराणःाक्यमित्युकं वैयाकरणभूपणसारदपंणे स्फोग्रस्ताने ६८ तम-
 मन्जूपादौौ।
( २) देहस्य मछ्यमो भागो मूलांधार इतीर्येते। गुदान दूघ त्रिकोणोडर्धंमुबाप्रण्ध कन्थ्यकायोनिसन्निभः।

मानसोघ्दासे था२२—१३।
(३) अअस्पा पदोतच्तिणंट्यदि संज्ञा। उकं च सौभागयसुधोदये;-पर्यति संर्व स्वात्मनि करणानां सरणिमकि यदुत्तीणां। तेनेयं परमन्तीत्युत्तींणेंयप्युदीर्ग्यंते भाता II" सौभाग्यभाहकरे १३२।
(8) अन्र सौभाग्यभास्करस्थाशय पवोपर्वर्णित:, म्रन्थानुपूर्वीं तु न दर्शिता विस्तरभगात्।
(६) अयं श्कोकः परमलघुमझ्ज्बूपायां स्फोटनिरुपण उद्बूतः।

इदं च शाक्तमतं पूर्वदर्शितसकलमतापेक्षया चिल्क्तायिति सुधियामतिरोहिततया नात्रेपपादनमपेक्षते।

नब्यवैयाकर खाधुरीयोा नागेशमहाशये। लधुमस्बूपायां स्फोटप्त्ताने शान्तसिद्धान्तमिममीबदन्यथाकारं चैयाकर एसिद्दान्तीकृत्य प्रत्यतिष्टिपत्। सत्यपि वाक्यपदीयग्रन्थे महति पाणिडत्ये नागेशमहाइायस्य भर्चृहरिसिद्धान्तानाद्रेए शाक्कमतपक्षपातः किंनिबन्धन इति विमृशन्तु विद्धांसः।

## DEITIES AND OBJECTS OF̈ OFFERINGS IN THE S'RAUTA SACRIFICES <br> According to the school of Kātyäyana. By

## Pt. BHAGAVAT PRASAD MISHRA

Professor, Sanskrit College, Benares.
[ घ्रथथात: कात्यायऩश्रौतस्तूत्रन्नुसारेए ककंभाष्यदेवयाश्ञिकपद्दत्याध्यन्गुसारेश तदन्नयायिश्राचीनसम्रदायान्ग़ारेश च तत्त्कसंणां देचतानामानि तन्तद्देधतानां समप्रिकुपेण व्यप्रिरुपेए वा संबाचिशेषान् देवतोद्दोरोन दीयमानद्रव्याएि च पुरकक्कत्य सारणोरूपेएा तेषां सड्ग्रहः घद्र्य्यते। सेडऽयमस्मत्रेरणया संपादिते। देवतानामएद्निद्रींक: संग्रह्: वैदिकवाङ्मयनिरतानां विदुषां सन्तोषाय उपकारायंच भविष्यतीत्याशासमहे।

श्रीम झ्नलदेवशास्त्री]

## श्रौतद्वेवताध्तत्संज्ञा हृर्वोंषि च । कात्यायनश्रौतसून्रानुसारेश। दर्शपूप्णमासयेः:

## देवताविशे-

देवता पसंज्ञा१र्म-
नामानि विशेषसंश्ञा
द्र०्यम्
विशेषवक्तन्यम्
वा
$\left.\begin{array}{l}\text { त्रित: पात्रीनिर्णंजनम- } \\ \text { द्वितः } \\ \text { पकतः }\end{array}\right\}$ श्राष्य्या: क्रुलिपरोजनं च
भूपतिः 1
भ्रुनपपतिः परिधयः ₹कन्नहिः
भूतानापतिः



समित् (तनूनपात्
$\left\{\begin{array}{c}\text { नराशंसे } \\ \text { वा }\end{array}\right\}$ प्रयाजा: प्राज्यम्

इट्
बर्हि:
स्वाहाकारः
\(\left.\begin{array}{l}स्रशिः <br>

सेग् आज्य- श्राज्यम्\end{array}\right\}\)| भागौत |
| :--- |



अभीषेतौ प्र०दे० ग्राज्यम् (पेर्णमासे) अग्नीषेपै।

एकादराकपालः पुरेंड़ाशः

ग्रन्नेपांशुंयाग:
एकादशांपालोपधानचित्रम्


| अश्निः |  |
| :---: | :---: |
| अनि | पुरोडाशः |

विष्पु: पधान- आज्यम् ग्रम्रोपांगुयागः । घ्रुत्र

इन्द्राशी

देवता:
(दर्शें्र्रस
न्यतः ) दादश्राका:
पुराडाशः

विण्णु: जग्रीवेमित. जा
चिकल्पेन दे बते स्तः

ढाद्राकपालेपपधानचिचम्ं | 92 | 3 | $\frac{9}{6}$ |
| :--- | :--- | :--- |
| 29 | 3 | 8 |
| 90 | 8 |  |
| 8 | 2 | 6 |
|  |  |  |

अ्रश्निः प्रधान- श्रप्राकपालः पुरे- दर्शेप्रिर्द्विचिधा सान्नायवती अगीषे|मै। $\left.\begin{array}{ll}\text { इन्द्द: } \\ \text { महेन्द्रो }\end{array}\right\} \begin{array}{ll}\text { (दर्रों } & \text { आाज्यम् } \\ \text { सन- } & \text { सानाय्यम }\end{array}$ वा यतः ) (दท्रिपयसी) असान्नायवती च। तन्र सेममयाजिने नियमेन सानाययवती। श्रसेामयाजिनस्तु विकल्पेन । दर्शाूूर्शामासेप्टिरियं नित्या कान्याँच। तन्र नित्या याव: जीवं त्रिंाद्धर्धाणि वा भवति। काम्या तु सकृत्। ज्रुन्वाहायेडडस्या दक्षिणा। अध्वर्युव्वेह्दा होता श्रास्रीधश्रेति चत्वार भ्षत्विजः ।
श्रम्मिः सिवृष्टक्छत् सर्वहविः।


चिभ्वेद्वेनः $\} \begin{aligned} & \text { संस्नव- हचिर्लेपा: } \\ & \text { होरम: }\end{aligned}$

| सेपम: |  |
| :--- | :--- |
| त्वष्टा |  |
| देवानां- |  |
| पत्य्यः | पती- |
| अगिर्गृह- | संयाजाः |
| पतिः |  |



| अभ्निः सं- |  | श्राज्यम् |
| :---: | :---: | :---: |
| सरस्वती-यशेभगिनी | संवेशाहुति: | श्राज्यम् |

अन्मि: पिष्टलेप- पिष्टलेप:
होम:

घातः समिष्ट अाज्यम्

दिर्य नभः बहिहोमः बहि:

X] Deities and objects of offerings in śrauta sacrifices 137 जातवेदाः नैमिच्चिक- यजमानभागः यजमानभागहोमोडयं पोषि-

होम:
जातवेदा: कमापवर्ग- ज्राज्यम् समिद्धोम:

ते यजमाने भवति।
श्रत्र घह्यकर्त्वकम् ग्राहवनीये समिदाधानम, श्राहवनीयेपस्थानम्, श्राहवनीये सकृद्इग्टहीतहोामः, इतिपक्षत्रयं वर्त्तते। तत्र होमपक्षे श्रायं यागः ।
हुतशिष्टं हविः ॠत्विग्भ्य
इव यजमानायापि भक्ष-
णाथं दीयते। सेाऽयं भागोा.
यजमानभागः ।

छ्रत्रि: क-
ब्यवाहनः
सेामः पितृमान् यजमानपिता. यजमानपितामह: यजमानप्रपितामहः

रूवत्वस्विन्नचह:

9

अयं हि पिरडपितृयक्ष्षो दर्शाङम्।
यद्वाना व्व कवंति यक्तिसाभावः ।
स्मार्तान्निमतेाप्य्ययं भवति।

## दाच्ताययायज्स्य



X] Deities and objects of offerings in śrauta sacrifices 139

## श्रन्वारम्भयीयेशे:

| $\left.\begin{array}{l}\text { श्रसाविष्प्र } \\ \text { लरश्वती }\end{array}\right\}$ |  | पकादशाकपालःपुरोडाशः | इयं हि दर्शंपौरोम |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | पधनदे० |  | (भ्रन्येषां कतिपयानां यागानां च) श्रारम्मे भवति । |
| सरख्वान् |  | द्वादशकपाल: | पहौלी= पृष्ठेत बृषमं वेढं |
|  |  |  | समर्था या गtः सा, मिधुनौ |
|  |  |  | वा गावौ ग्रस्या दक्षिएा। |
|  |  |  | पซृति |
|  |  | बैमधघे: |  |

इन्द्रो वि- $\}$ भधा० एकादशकपालः इयं हि वैमृधेढिः पौर्णामाघृत् पुरेाडाशः सेघचनन्तरं उ्यवस्थितनविकल्पेन भवति। यदि श्रादौ भारभ्यते तदा यावजीवं र्रकृतिवत् भबति। नेा चेल्कदापि न भवति।
-:0:श्रादित्ये $े: ~$
अदितिः पधा० चरः इयमवि दरेषेष्ट्रन्न्तरमादि-
विकलपे भवति पकृतिवत्।
-:: $:-$ अभ्यययेष्टः ( नबान्नेष्ट: )
इन्दाग्नी
विश्वेदेवः:

पभा०
द्वादशकपालः
पुरोडाश:
अरः अयं हि चरः यवकाले न० वानां पुराशानां बा यवानां, हीहिकाले नवानां पुरायानां चा हीहीएां पयसि उदके वा श्रव्यते । डाशाः, श्राज्यं वा।


# इ्यमिएिर्निल्या। यजमानस्य गोष्षे जातानां यः प्रथमजो गौः (बस्सः) सोडस्या इऐ्टेद्देश्षिए। 

पता भ्रात्रययान्या विकृतयेा दर्शापूर्णमासेप्यनन्तरमेव भवन्ति, न ततः पूर्रम्।

तश्र कृताधानस्य सूतकगु-कास्तादिवरोनानिपद्रशंपूर्णमासस्य घजमानस्य श्राए्रयणकाले श्रागते कालातिकमे जायमाने श्राप्रयएाकालप्व दक्षियान्मौ नवान्नेन चातुष्पाशयं पक्त्वा ज्वाब्नजान् मोजयेत् यथाराक्ति दक्षिणां च द्यांप्। अनेनैव श्राम्रययसिद्धि:।

Xj. Deities and objects of offerings in śrauta sacrifices 141
दर्शपूर्णंमासेत्सर्गानन्तरं
केचलाय्रिहान्रहेमिनो यज-
मानस्य नवान्नेन सायं
प्रत्रसमिहोन्रहेगमे भवति।
श्रथवा पूर्वदिनेडेन्मिहोत्रीं गां
नबान्नं खादयित्वा तस्या
गोः पयसा सायंभातरम्रि-
होगनहोगेा भवति। तेनैवा-
स्य श्राग्रयणसिद्धिः।

गवामयनादिमध्ये श्रात्र§्रिणकाले श्रायाते नवान्नाशिताया गोर: पयसा दीक्षितइतेनैवाग्रयणसिद्दि: । संबत्सरेपससक्कादौ यळे उपसत्स्वाग्रयणकाले श्रागते नवान्नेन शैहिणपुरेडाशा भवन्ति। तेनैव श्राम्रयणसिद्धि:।

संवत्सर्ुत्याके यागे भाप्रयसाकाल्रम्रत्तौ नवान्नेन सवनीयाः पुरोडाशा भवन्ति । तैनैवाग्रयणसिद्धिः।
श्यामाकेष्टे:
(इयामाकाश्रयणस्य )
अथवा
(आरायाग्रयणस्य )

सेामः प्रधान० श्यामाकानां
चर्वः

प्रत्र सवं प्रकृतितदू सवति। दक्षिणायां तु "(?) पुनः संश्क्रतः =थे रथे अन्नः सन् सजीकृत्व:, (२) क्षैमसं वासः, (३) मधुपरों (दध्रिमधुघृतानि) वा, (४) यजमानेन वर्षासु परिहितं यदासस्तदा दक्षिणा" पते विकल्पाः । इयमिष्टि: वर्षास्तु शरद् वा सुमुहूतें भवति ।
-:0:-

## वैसावें:

सेामः प्रभान० घेयुयवानां'चःः श्रत्र सवं शयामाकाम्रयणबत्। इद्मिष्टिद्दयं वानप्रस्थस्याहिताय्नेंवति ।

> ( to be continued)

## A COMPARISON OF THE RQGVEDA-PRATIS'AKHYA WITH THE PĀNTINIAN GRAMMAR

By
Dr. M. D. Shastri
The question of the relation of the Pāninian grammar with the different Prātiśākhyas has not yet been finally settled. The method so far followed for determining this question has teen mostly confined to the examination of only superficial points of similarity or dissimilarity between the same. No thorough and detailed examination of the methods of treatment of the common problems of these works has yet been attempted. This comparison, which is a preliminary to that sort of examination, is especially important for showing the relation of Rlk-Prätisalkhya with the Pāninian grammar as well as for tracing the development of the Pāninian grammar itself. I intend to explain the implications of this comparison later on.

## Abbrevations :

भृ० प्र०० $=$ ॠग्वेद्वातिशाख्यम् ; पा० $=$ पाएिनीयाप्टाध्यायी ; वा० = वार्तिकपाठ: On पा०; प० = परिभाषापाठः; [म० = महाभाष्यम् ; सि० $=$ सिद्दान्तकौमुदी ; पद्० $=\square द$ सझरी.

Regveda-Prātisākhya
ॠ०्रा०१।?(समानाक्षराएि)
" १२२ (सन्ध्यक्षराणि)

Pāninian Grammar.
ज्रकू प्रत्याहार:

```
फ्ट०प्रा०१।३ ( हवरा:)
    0. श18
    " श।द (ठयक्जनानि)
" १।ज ( सपर्शा:)
    # श/E
```



```
    " १1?०(डब्माए:)
```

    \% ร1ใง-qए
    ; ? 120-२?
    
\% १1३ร
21३ง
श14\%

श्रचू मत्याहारः
श्रम्लुतबडुपस्थिते। ई३ चाकवर्मराख्य। (पा० ६اश1श२乏-१३०)
हलू प्रत्याहाए:
जयू "
Cp. म्र्रणुद्तिस्सवर्शांस्य चाशत्यय: ( पा० श1₹1६ह)
ययू घत्याहारः
शब्, " Cp.also शार्षु जशूभावधत्वे ( वा० on हयवर्ट्र )
 चावसाने (पा० हाधاप६.६) ऊकालेडजू ह्वस्वदीर्घव्लुतः (पा० १ا२ा२ง)
संयेगे गुह। दीघं चं। ( पा० १|धा१ १-२२.)
ऊकालेडजू ह्वस्वर्घं ल्बतः (प़ा०.१।२।२७)
Cp. विचार्यमासानाम्। उपरि स्विंदासीदिति च I (पा० Е।२।દ̧૭,१०२) हलेडSनन्तरा: संयेगः (पा०१।? । ) Cp. पूवं ह्यपवादा प्रभिनिविशन्ते पश्धादुत्सर्गःः। प्रकल्य्य चापवादविषयं तत उत्सर्गोंडभिनिविशते। (प० ६२-द३)

X] A comparison of Rg.-Prāt. with Pāninian grammar 145
घं० शा० ११४४ : Cp.बाधकान्येव।निपातनानि(प०११६)


श्र्रयुद्वित् सवर्णंस्य चाप्रत्ययः (पा० श1शा६ह)

- स्थानेडन्तरत्तमः (पा० १११і५०)

Cp. संहितायाम् (पा० ६ा३।११8)
Cp . प्रत्ययलेापे प्रत्ययलन्त्ताम्
(पा० ३११६२)।
सुप्तिङन्तं पद्रम् (पा० १।४1श४)
श्र्रोाडऽगृह्यस्यानुनासिक: ( पा० 다뉘 )
२८६-६६
१६६Е

१६६
१1ง०
१1ง?

१।ง२
१1ง३-ษ

१1sy

२३
परः संनिकर्षः संहिता
( पा० १181२०० )
214
Cp. पूर्वज्नासिद्धम् ( पा० हाशा१)
Cp. अध्यन्तबन्देकस्मिन् (पा० १ा२ا२り)

17 2190
＂．
－2：१दे－१ज ア1शニ－१ร
२1₹？
マ1ฉษ，२ヨ
„i．२1קч，२モ，३？

२1३マ
३३३

२：३
२1३૫

एठत्तदोः सुलोपोप्डकारनक्ससाले हलि। स्यश्रन्द्सि बहुलम्। （ पा० ६ाश११३२－१३३）

एफ：पूर्वंपरयेःः। श्रकः सवर्णं दीर्घंः।（ पा० दा९ाद्ध，२०१）
ग्राड्ड गुएाः（ पा० ६iराने） वुद्दिरेचि（ पा० ६ाशにE）
इको यणचि（ पा० ६ाश७७） ससज़णो रूः（पा० टा२ا६६ ）， येखगोप्र्रघोश्रपूर्वस्य येाडशि। लेपः शाकल्यस्य ।
( पा० 디३1१૭, १\& )

एचेडऽयनायावः（पा० ६اఇ｜งモ）। लेपः शाकल्यस्य（पा० 디३ा१\＆） Cp．ॠत्यकः（पा० छाशा२२Е）
Cp．घ्रक्रत्यान्तःपादमब्यपरे
（पा० दाश1२शय）।
（ससजुषो रुः（पТ० नІ२اद६）। श्रतो रेरप्लुताद्लबतुते
 श्राद्य गुण：（पा० ६ाश़्ज） एड：＇पदान्तादति（पा०६।श। $\circ \circ$ ）
Cp．श्रब्यपरे in घक्टत्यान्तःपादमत्य－ परे। and श्रत्यादवध्यादवक्रमु－ रवतायमवन्त्ववस्युष्ठु च । （ पा० ६।श।₹१प－२？६）



On श्रवन्तु cp ．श्रत्याद्वद्याद－ वक्रमुरत्रतायमवश्त्ववस्युष्ठु च （पा० ६ाश1२？६）। Cp．also सिन on this sūtra．
＂र14？－प2


२1६々，६ง

२ほモ－६ع

૨৷৩ー－૭る
२1บฐ

प्लुतप्रग्टह्या श्रचि नित्यम् （ पा० दोशाश्रू ）
Cp．संधुद्धौ शाकल्यस्येतावनारें（पा० श१११द）and प्लुतश्रगृह्या श्रणि नित्यम्（पा० ६ा१।१२प）
शlye Cp ．निपात एकाजनाङ् （पा० श12．श8）।
ललुनप्रग्टहा श्रचि नित्यम्
( पा० ६।श1श२४)।

मय उजो वे वा（पा० Еा३।३३） ईबाश्रक्षांदिष्षु च्छुन्दस्सि घ्रकृत－ भावमात्रम（ वा० ६।२।？२७） श्राङोऽन्नुनासिकशछ्डन्दस् （पा० ६ाश1श२द）
सेाडंचि लोपे चेत्पादपूरएम् （ पा० ६ाश1श३ं ）
Cp．म्टचि तुन्नघमक्षुत ङ्रक्णुनेरुष्या－ याम् । द्धघचेाडतस्तिङः । निपा－ तस्य च। श्रन्येषामपि दृशयते। （पा० ६ا३।？३३，१३Ч－१३ง）；
शाकन्ंबनादिधु परूपं वाच्यम्। पवे
चनियेगे। एमन्नादिषु च्धुन्द्सि


₹ 1 $\because 3$

( ") इ心




पररूपं वक्तन्यम्। (वा० ६ाश|ह४); cp. also प्रादूहोढोढ्येषैष्येषु बृद्दिर्वंक्तना ( वा० ६ाशान्ह)
Cp . छन्द्नस्यपि द्वश्यते
( पा० ६ाधांध३ )
उच्चैखद्वात्तः । नीचैरनुदात्तः । समांहारः स्वरितः 1 .

$$
\text { (पा० १|श1२ह-i\}) }
$$

Cp . समाहारः ₹वरितः
( पा० १|२1३ः )

तस्यादित उद्वात्तमर्घ्यह्नस्वम् ( पा० श।२1३२);
cp. also सि० on this Sūtra. उदात्तादन्रदाच्तस्य स्वरितः
( पा० चІधा६६)
स्वरितात्संहितायामन्तुदात्तानाम् ।
उदात्त्त्वरितपरस्य सम्नतरः।
(पा० श1२1इ§-8०)
एकादेश उदाच्चेनेद्वाच्तः
("पा० 틱14)
Cp. पदе ( on पा० ЕІ२ा६) :कन्यानूप इति कन्याशब्दः कन्या-
राजन्यमनुष्यायामन्त रत्यन्त干्व-
रितः । ततः ₹वरितननुदान्तयेरेका-
देश श्रान्तर्यतः स्वरितः।
उदात्तस्वरितयोर्ययः स्वरितेाडनु-

X] À comparison of Rg.-Prät. with Pāninian grammar 149
दात्तस्य । ₹वरिते बानुदाच़े पदादैर । (पा० हाशाध,द); cp. also सि० on the latter Sūtra.

३1१£-२३
;) 812
, - 81 ₹
" 81.8,१२-१३
9. $\quad 814$
" ધ્દి-૭

" ச18-9?
3.8194
". पाश६

उदात्तादनुदात्तस्य स्तरितः । नोनाप्तस्वरितेद्यमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्। (पा० दl४ा६६-६७), स्वरविधै। ठ्यঞ्जनम विद्यमानवत्
(प० งع )

स्वरितात्संहितायामन्नदात्तानाम्।
उदाचस्वरितपरस्य सन्नतरः । (पा० २1२।इ\&-४०)
Cp. भलां जशू भशि ( पा० चІ४lप३ )
यरेडडनुनासिकेऽनुनासिके वा ( पा० Еाधाधy )
शश्छेतSटि (पा० ᄃ|४ا६३)।
छुत्वममीति वक्तन्यम्य
( वा० Е|४ا६३ )

भयो होडन्यतरस्याम् (पा० Е|धा६२)

वा पदान्तस्य (पा० E|ध1पूદ)
तेर्लि (पा० च|धा६०)
स्तेः श्चुना शच्णु: (पा० चा४ا४४०)
मोडSनुस्वारः ( पा० Еા३।२३ )
ङूला: कुकूटुकू शरि (पा०Elミ।२)

स्र० प्रा० ళl₹०
\％ $819=$
＂४ا२२
＂४ا२३

ச્ઠા२＇క

ધાં૨૫

சاRง

タ1マE－マ\＆

81इ？

डः सि धुर्न । नश्वा

खरिच（ पा० 玉｜צاપूप）
रिा तुकू（पा० चl ₹्तेः इचुना श्चुः（पा० चाधाध्ठ०）
Cp．सि०（ on वा० चाधाधy ）：－ कथं तर्हि मदेददग्रा：ककुढ्रमन्त इति। यवादिगयो（ cp पा० चाशह）दकारनिपातनात्। से राजि सस：ซनै（पाब चा३।२प） ससजुणेा रः（पा० चा२اद६ ）， भेतभगोए््रघे গ्र्रपूर्वस्य येזऽशि। हलि सर्वेंबाम् ।（पा०चし३।？ง，२२） ससजुषो रुः（ पा० च1श६६）， हशि च । भाढ़ गुए：
( पा० ६८१ १1१ श8,zง )

For cases like श्रग्निरशिम cp． ससजुषो ह：（पा० च। ا६६）．In cases like प्रतररिन्द्रम्，Pछ̣̄ini takes प्रातः as घातरू；cp． खरवसानयेगिंसर्जनीय：
（ पा० 티३1शч ）
ऐो रि（पा० च1३1३४）
ढूलेपे पूर्वस्य दीर्घोडएः

$$
\text { ( पा० ६।इ। } 1.9 \% \text { ) }
$$

विसर्जनीयस्य स：（पा० Еा३ا३४），

X］A comparison of Rg．－Prät．with Pāninian grammar 151

> स्तेः श्चुना[श्चुः । ष्टुना ष्टुः ।
> (पा० हा४। ४०-४१ )

＂
＂४1зє

と1々३－३モ

צ1きદ

ళાళ્ઠ

बा शरि（पा० ㄷß।३६）． स्तेः श्चुना शन्तु：！। ष्टुना ब्टु：।
( पा0 ㄷ|ళا

कुप्वेः こ क こ पौ च
（पा०－टाइ। ३ ）
खर्वरे शरि वा लेपपो वक्फव्य：
（ वा० Бほ३३६）
श्रहरादीनां पत्यादिष्पूपसंख्यानं कर्तंब्यम्（ वा० El₹।৩०）
On श्रहाभि： cp ．श्रहन्
（ पा० Е｜२ا६Е）；on अ्रहोराराभ्रम् cp ．श्रह्नो रुविधौ रूपराश्रिरथन्तरे－ धूपसंख्यानं कर्तव्यम्（वा० च।₹ाદट），हशि च। श्रद् गुए： （ पा० ६।श1२१४，二७）；and on प्रचेता राजन् cp ．छन्द्दसि भाषायां च विभाषा प्रचेतसो राज－ न्युपसंख्यानं कर्तन्यम्（वा०
 दूलेपे पूर्वस्य दीरोडजः（ पा० ६اる12？？）
Cp．सेडपदादै। इणः बः।

cp ．also नित्य समासेऽहुक्तर－

पदस्थस्य । ज्रतः कृनमिकंसकुस्भपात्रकुशाकर्णीप्ननव्यय्यस्य । प्रध:शिरसी पदे। कस्कादिष्ड च
( पा० 디 ३|சy-y̌ )
 पूy,प्દ,६? पयस्पेषेष्ण ${ }^{1}$ (पा० Б1३।प३)
" ધ1ध३, Єપ, દ२
" ध188
$81 ళ प, 4 ६, ६ ધ$

ச18ง,ళ=

צاદॄ,7દ

シ140,4?

कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनढ़तित:

Cp. बुन्दस वाश्राम्रेडितयेः
 परावध्यर्यं (पा० Е३।
Cp. पश्न्वस्या: परावध्यर्थ ${ }^{1}$
( पा० हाइ, प१ )

इनुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य। इस्तुसेः सामथ्थ्य । (पТ० 디३।४१,ళ४) इडाया वा। छुन्दसि वाप्रान्रेडि-

Cp. छ्नन्द्ससि वाशाप्रेडितयेः:
( पा० ЕІ३।४\&) ।

1. The commentators ( cp . सि० and काशिका) generally explain these and other Sütras (i. e., पा० С८३८९—६३), in this section, as prescribing only s. But a reference to Sūtras like IV. ' 46,49 ( cp. घास्तोष्पतिम् and मातुष्पदे ) of the R.. Prāt. as well as to the exception अनदितेः (in पा० C।३l६०) shows that they should be explained as prescribing both $s$ and $s ; c p$. Laghu-fabdendu-sékhara ( on पा० C/३।१०) :-सः स्यादिति 1 बत्बस्याप्युप-

```
X] A comparison of Rg.-Prät. with Päninian grammar 153
इसुस्डसेः सामर्थ्यं (पा०ह|३|४४)
习ृ० प्रा० धlप२-पू,प४,प₹, Cp. छन्दसि वाभ्राप्रेडितये:
                ६१-६४ (पा० च|३1ध&)
```

1）சا६प，६̨币，૭३
，，சاงધ－૭६

2 சاலЕ－૭\＆

पातै। च बहुलम्（पा० हІ३｜५२） छुन्दसि वाभाम्र्रेडितयेा：। इदु－ टुपधस्य चापत्ययस्य।

On त्रिप्पूत्वी cp．द्विस्तिश्नतु－ रिति कृत्वेपऽर्थें（पा० च्｜३।ध३） दीर्घादटि समानपादे．
( पा० ᄃᄃई1ह), भेगमगोअघेाअपूर्वंस्य येाइशि। लोप：शाकल्यस्य।

दीर्घादटि समानपादे（पा० टा३ાع）
नशब्छन्यप्रशान् । उभयथर्षु।
( पा० Е|३|૭-モ ),

खरवसानयेर्विसर्जनीयः। विसर्ज－ नीयस्य सः।（पा० च｜३｜झु，३४）， स्तेः श्रुना श्रुः（ 4.0 च｜४اध०） नहन्पे। स्वतवन्पायै। （ पा० चાß1२०－११）， खरवसानयेर्विसर्जनीयः। （ पा० चl३1きy）
श्र्रन्रानुनासिकः पूर्वेस्य तु वा। आतेISटि नित्यम्： 1 （पा०च゙ミ1でき）

elfy, $=0$
" $81 \varepsilon^{\circ}-\varepsilon \xi, \varepsilon 4$
(1) 419

ッ पूर
 414, $ᄃ, 95$
" $41 ? ?$
" 4.80
". पाशः

- पाR२

ह्नस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्न्रे
( पा० ६ाश।श५.१) ।

स्तेः श्चुना श्च्डः (पा० नाष्ठाष०)
Cp. संपर्युपेअ्यः करोते भूषरो (पा० ६ाश1₹३०)।
परिनिचिस्य: सेवसितसयसिनुसहसुट्स्तुस्वझ्जाम् (पा० चाइ। सुपां सुलुक्रूपूर्वसनार्चिच्छेयाडाज्यायाजालः (पा०૭ाश1₹ह)

Cp. इएकेत: । नुम्विसर्जनीयंयार्य्यवा-


पूर्वपदात् ${ }^{9}$ (पा० =।३।?०६)
सुजः (पा० ज1३1ใ०ज)
ष्टुना ष्टु: (पा०- दा४ا\&? ) श्रादेशाप्रत्यययेः (पा० च|३।पદ)। सुषामादिषु च (पा० चा३ाعЕ। उपसर्गान्सुने ातिस्तुवतिस्यतिस्तौतिस्ते $भ त ि स ् थ ा स े न य स े ध स ि च स ঞ ् ञ-~$ स्वঞ्जम् (पा पूर्वपदात् (पा० Е।३।ध०६) पूर्वपदात्। सहेः पृतनर्ताभ्यां च। ( पा Е1३।



X] A comparisoñ of R.g. P̈rät. with Pāninian grammar 155:

प्ध० पा० पा२३-२ह

41शจ。
" पाइ?

न रपरसृपिसृजिस्पृथिस्पृहिसवनदीनाम्। पूर्वपदात् ।

श्रम्बाम्बगोभूमिसब्यापद्वित्रिकुरो -
 निम्यः स्थः। सनेत्रेरनः। पूर्वपदाव्। उपसर्गात् सुनेतित् सुवतिस्यतिस्तौतिसते भरिस्थासेनयसेधसिचसझ्ञस्वाम् । स्थादिबनभ्यासेन चाभ्यासस्य।
 ह्नस्रात्तादै। तद्धिते
(पा० 딬|

युण्मत्तत्ततक्षुःष्वन्तःपादम्
(पा०天|३|९०३)

Cp. रषाभ्यां नो णः समानपदे

$$
\text { (पा० } \approx|ச| \ell) \text { ) }
$$

ॠ चर्शाच्चेति चक्तब्यम्.
( चा० च|ళाश).

But as the commentators (cp. Tattvabodhinī) generally do not take समानपदे here in the sense in which it is taken in $R$. Prāt. V. 40 ( cp . प्रन्नगृहो), most of the Pāṇinian Sūtras prescri-
१. See foot-note on last page.
bing $n$ in the उत्तरपद् should be really paralleled here. But cp. especially :पूर्वपद्वास्संज्ञायामगः। प्रतिपदिकान्तन्नुस्विभक्तिजु च। एकाज्ञत्तरपद्रे णः। कुसति च। उपसर्गाद्य. समासेऽपि णोपपदेशास्य। हन्तेरत्पूर्वस्य। वसेर्धा। छुन्दस्युद्वश्रहात्। कृत्यचः। णेर्विभाषा। हलश्चेजुपधात्। इजादेः सन्डमः। (पा० =1ళा३, ११—१ध, २२—२३, २६, २६-३२). प्रट्नक्कुव्चाड़, नुम्बयवायेडपि ( पा0 ニ1धा२)
Fृ० पार प1\%?
„3.. प1४マ,ษצ
ii) प1४३)

1) 4184
(i) :- 4140
i) $\boldsymbol{y 1 4 3}$
$41 J y$

Cp. अट्नकुष्वाङ् न्रुम्रयवायेऽपि
( पा० चा®

Cp . वा भावकरायेगः (पा० चाधा ई०)
Cp. पदान्तस्य (पा० =|धا३৩)

For टुर्, cp. दुरः घश्वणत्वयेरुपसर्गत्वप्रतिषेघे बक्तन्यः (सि० on भूधातु ),
and सुदुरोः प्रतिषेधे न्नुम्विधितत्वषत्वरात्वेषु ( म० १८ا६०)
Cp. प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च। अट्कुष्वाड्न्नुम्ठवायेडपि। उप-

Xj A comparison of Rg.-Prāt. with Pāninian grammar $15 \overline{\mathrm{z}}$.

פृ० प्रा० पापบ
": y/yo
" $\quad 41 y=-4 \varepsilon$
" पІ६๐

- ६l?

5 ६ा२
" ६ا३

६ाध
६ाप

દા૬

सर्गादसमासेऽपि ऐोपदेशस्य ।
( पा० =|ह1 १ १,२,१४ )
(पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्) दुरे। दाशनाशदभधयेषून्त्वमुत्तरपदादे:
प्टुत्वं च (वा० ६ाइ।ध०\&)
श्रननिते: । उपसर्गददसमासेऽपि खोपदेशास्य।
( पा० च|४ا१ع, qย )

नश्च घातुस्थेरुषुभ्यः । उपसगाद्न बहुलम्।
( पा० =|४|२ق-२E )

श्रानि लेटू। उपसर्गादसमासेऽपि णोपन्देशास्य।
( पा० च|சا१६,१४ )

श्रनचि च ( पा० चाళا४૭) झलां जश् भशि। खरि च। (पा० चाళापूz, पूч )
छे च (पा० दाश।૭३ ) । भलां जशोाडन्ते (पा० ᄃ२२|३ع) । स्तेः श्चुना श्चु: (पा० च|818०)। खरि च (पा० दोधापू) अचे रहाभ्यां द्धे (पा० हा४اध६) यरोा मयोा द्वे मवत इति वक्तुयम् ( वा० 디ళाళ૭)
शरः खयोा दे भवत इति वक्तुन्यम् ( वा० साधाध大 )

क्ट० पार० दा？०
＂६ا？२， 9 ₹
＂
＂$६ 1 ३ ध$
＂$\% 124$

६เบษ

ง14，३८，३६，१โ， १८，२६，२モ，३う， ३६，३г，ళч，ชง，
צع，प३—廿у
：vا६，१०，२ч，ๆง， ३०，३ใ，३々，と३－ சॄ，प२，чू，प६

－ $28,2 ६, २\}$－

रारेडचि（पा० चाधाध太 ）
Cp．चिश्वजनादीनां छुन्द्सि चा तुगाग－
मे मवतीति वक्षन्यम्।
（ वा० ६ाशज्द ）
Cp．श्राङ्मूमझश्र। पदान्ताधा।
（पा० ६।इ।今૬，ง६ ）
Cp．सर्वन्र शाकल्यस्य। दीघांदाचार्या－
याम् ।（पा० चाध्टाप？－पू२）
ङमो ह्हसादचि ङमुरिनत्यम् （पा० ごミに に ）
चयेा द्वितीया：शारि पैष्करसाद्： （ वा०＝1४ا85 ）
गृचि तुन्रघमक्षुतड्रक्रुत्रेरखब्य। याम् （ पा० ६اる। १३ই）

निपातस्य च ${ }^{1}$（पा० ६।३।？३६）

1．Here as well as in the following निपातस्य च（पा० ६ا३।१३६） is taken in the same general sense which is given to it in the commentaries，though I am inclined to think that the अनुवृति of द्यूंचोडतः from the previous Sūtra shouid continue in this Sūtra also，otherwise it would be difficult to account for the inclusion of words like तु तु which are Nipātas in पा० ६اる1？३३．

X］A comparison of Rg．－Prăt．with Pāninian grammar

$$
\begin{aligned}
& \text { २३,२ч, ३०-३Ц. } \\
& \text { ३ง, ૩.દ, ધৃ२, ४६, } \\
& \text { ४Е, पу४-廿६ }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { २ษ,२ง, २£-३३, }
\end{aligned}
$$

चाधु－प，च（？），१३，निपातस्य च（पा० ६।३।१३६）
११ч，२モ，३०－३३，
३ч，प．
ЕІ६，$\varepsilon, १ ३$－३ 4 ，
२Е－३२，३も一३บ
モ：ง，ఇ०－१？，१३
— 24,2 Е—३ ${ }^{2}$ ，
yЕ－чо
घ198－१६，२Е
－३2．३४－३4；40
$81 ?$
81？－२，8，६－श々， १३，१६，१७，，२२－

२४，．३०，३२，३३
३Е（？），३ะ－ध々，
ச६－पू२

Г्ट० पा० عا३，६，Г，̧०，१२， §ง，२२

عIF
ع1१？，२३
＂عl？？
＂عl？そーマゥ，ママー २ళ，ษ६，पо－ч२

＂عا२६，३२，३४， ३Е（？），Ө६－சЕ， पू०－प2 ह1३६

દાર૭

ع1ళ६，ళદ

ఇฉ1ๆง


नहिवृतिवृषिðयधिरुच्चिसहितनिष्ठ
क्नौ（पा० ६ाइ।१？६）
दूगचेगऽस्तिङ：（पा० ६।३1१३५．）
मन्न्रे सेामाश्नेन्द्रियनिश्वद्देव्यस्य मतौ（पा० ६اइ। ₹₹？）
बले（पा० ६اइ।श？
अकृत्सार्वधातुकयेर्द्रीं⿹्री：।
( पा० ৩,४ا२५ )।

छणुन्राद्धीनामिति वक्कढ्यम् （ चा० ง｜ધાइપ ）
अश्वाघस्यात्ं（पा० ૭اદા३ં૭）
न च्छुन्द्स्यपुन्रस्य（पा० ७｜धા३Ц）
तुजादीनां दीर्घोडभ्यासस्य ।
（ पा० ६ाशे ）
（ पृषेाद्रादीनि यथोपदिष्टम् ）दुरे दाशानाशदभध्येष्त्वमुत्तरपदादे：
ठुत्वं च（ वा० द।३।？०\＆）
CP．मन्त्रे श्वेतवहोकथशस्पुरे।डाशो
रिवन्न（पा० ३।२ا७？）
दाश्वान् साह्वान्य मीढ़वांश्च （पा० ६।१1१२）
Cp．चत्वारि पदजातान्नि नामाख्या－ तेपसर्गनिपाताश्व（ म० पस्प－ शाढ्बिके ）

X] A comparison of Rg.-Prāt. with Pāninian grammar 161

雨० प्रा० १२।२०

## (प्रादयः ) उपसर्गाः क्रियायेगे (पा० शlళlye)

" २२ا२?
प्राग्रीश्वरान्निपाता: । चादयेडसत्ते । पाददयः । etc. ( पा० श181ू६-ع૭)
" १२1२०
मुखनास्सिकावचनाडन्डनासिकः
(पा० १|१|E)
" $2 y . i y$
" १โㅣ३ง,ษ?

१玉핑

भोमझ्यादाने (पT० Еा२اच૭)

संयेगे गुरु। दीर्ध्र च । (पा० १।
ह्हसंवं लघु (पा० १|४ا१०)
हलेडऽनन्तराः संयेगः (पा०१।१।ज)

## KîRTI KAUMUDî AND ITS AUTHOR.

 BrSantmor Banerji, M.A., L.T., P.E.S. (U. P.). Sounces :-
(1) Kîrti Kaumudi, by Mr. Kathvate (Bombay Sankrit Series).
(2) Surathotsava-Nirnaya Sagar Press, Bombay.
(3) Kîrti Kaumudî-Gujarati translation by Acharya Ballabhji Hari Dutt.
(4) An article on Somesvara and Kirti Kaumudi by Pt. Shiva Datta Sharma, Nagari Pracharị̣i Patrika, New Series, Vol. IV, Part I, V. E. 1980, Vaisakh.
(5) Some notes on Somesvar Deva, by D. B. Diskalkar. Nagari Pracharani Patrika, Vol. V, Part III, V. E. 1981, Kartik.

Introduction.
Kirti Kaumudî is a historical poem. It gives in detail the history of the Baghel branch of the Chalukya dynasty of Anhilwādā which had its headquarters at Dholkā. The Baghels first occupied the rank of chiefs or Rānakas under the Chalukyas. This work also attempts to supply a brief running summary of the main line from Mûla Râj I to Bhim

Deva II. Raghels' rule from Lavana Prasad to Bisal Deo has been dealt with in this work in some detail.

Kîti Kaumudî was first edited in 1883 A. D. by Mr. A. V. Kathvate in the Bombay Sanskrit Series. This work was translated in Gujarāti by Acharya B. Hari Dutta and was published by the Gujarat Vernacular Society, Ahamedabad, in 1908.

The authorship of this work is attributed to the poet Somesvara. Sanskrit scholars generally desist from giving particulars of themselves in their works. We are, however, fortunate in having sufficient information regarding Somesvara. At the end of each canto of Kirti Kaumudi, it is maintained that the poet was the family priest of the Gujarat Kings :-
"भ्रीगुर्जरेशवर्वरेाहितश्रीसेामेश्वरदेवचिरचिते कीर्ति कौमुद्नीनाम्नि महाकाष्ये————वर्णने नाम————सर्ग:"

Somesvara mentions that he was the priest of Lavana Prasad of Dhavalakkaka, a prince descended from one of the lings of Anhilwādā. The poet incidently in a canto or two of Kirti Kaumudi makes a passing reference about himself. The poet, however, in his other work entitled Surathotsava, has fixed a canto named 'कविपरास्ति' wherein he has supplied sufficient information about himzelf and some of his predecessors.

Somestara's Ancestors.
There had been a town named Ânandpur specially resorted to by Brâhmins. This town may be identified with the present Barṛh-Nagar in Gujarat. The Brâhmins of that place were specially noted for their strict religious observances. The vices of the Kaliyuga could not enter the place on account of its sanctity. In truth, it was a pure Tirtha, i.e., a sacred place in the right sense of the term and that Gods abandoning the heavens were living in the place in the form of Brâhmins. There was a family of Brahmins at this place named Gulebâ, descended from the Vashishtha Gotra, in which a worthy scholar named Sola was born. He rendered valuable services to Mula Râja I and thereby secured wide renown. He performed the Soma sacrifice at Prayâg and propitiated the Pitars (the manes) and succeeded in fully completing the Vajapeya sacrifice. In short, it may be spoken of him that he was a performer of numerous sacrifices, a reciter of the Rig Veda, a distributor of gifts and one who had full control over one's passions. His son Lalla Sharma as well as his grandson Munja were priests of Durlabha Râja. Munja had been so serviceable to the king that he did not foel want for anything.

During the time of Soma, the son of Munja, the

Chalukya sovereign secured victory every-where. His son Âm Sharmâ had been a priest of Karna. He performed the Jyotisṭoma sacrifice and persuaded Karna I to build Shiva temples, to dig big tanks and to bestow profuse gifts on the Brâhmins. Once Karna was attacked by the Lord of Dhâra whose priest, having noticed some nervousness among his Râja's troops, produced a 'Krityā' by the Tantrik practices; but Âm Sharma, the priest of the Chalukya sovereign Karna, by the force of his Mantras, not only saved his own side, but through the agency of the same 'Krityā', created by the Purohita of the opposite party, got him killed.

A son named Kumar became the Royal priest of the great sovereign Siddha Râja. He was highly meritorious. Through his blessings the king arrested the Lord of Sindh and put in prison with family the Lord of Malwa and compelled the proud Sapâd Laksha king to bend his head. He performed many sacrifices and dug out many tanks.

A son named Sarva Deva was born to Kumâr. He was a specialist in the Dharma Shâstra of Manu. He was devoted to Vishnu. Like his predecessors, he bestowed giftes on others, but never extended his hands for the same.

Amiga was the son of Kumâr. He primarily
followed the Vedic practices. Four sons were born to him, of whom the eldest was Sarva Deva. His second son was Kumâr, the third Munja and the fourth was Ahad. Sarvadeva put in the remains of Kumârpâla Deva in the Ganges water and satisfied the priests of Gayâ and Prayâga with many gifts. He used to worship the God Shiva daily and to extend due honour to the Brâhmins and for these reasons was highly praised every-where.

His brother Kumâr, too, succeeded in securing fame. At one time, during a solar eclipse, king Ajaya Pâla, successor of Kumârpâla, offered Kumâr vast riches, but he did not show any desire to have them. He used to worship God Katukeshvara and healed Ajaya Pâla's wounds received during war. Once on account of famine during the reign of MulaRaja II, he noticed the subjects reduced almost to skeleton. He persuaded the king to remit their rents. He selected Pratâp Malla born of the Râshtrakûta clau as the king's Prime Minister. On one occasion the Chalukya sovereign appointed Kumâr as the commander of the royal forces and he succeeded in winning a victory over the enemy and thus proved himself worthy of the trust meted out to him. Once he fought with the army of Bindhya Varmâ, the Lord of Dhâra. and grandson of Yasõ-
varmâ and succeeded in driving him away completely as well as in totally destroying the royal palace at Gog and dug out a well in its place. He secured enough fortune in the battle other than money. He performed oblations (Shràddha) of his forefathers at Gaya and gave away in gift gold and silver. . He defeated the countless hosts of the Muslim kings at Rani Sar, performed the Tarpan of his ancestors in due order in the Ganges water and won reputation having excavated tanks in the dry places. He used to perform the Gâyatrì regularly and was skilled in the performance of the six duties in two ways-they are Adhyayana (study), Adhyâpana (teaching), Yajana (worship), Yâjana ( to perform the duties of a priest), Dana ( charity or giving of gifts), Pratigraha ( taking of gifts )-and in Sandhi (peace). He was also cognisant of Vigraha ( the art of warfare), Asana (maintaining a post against an enemy), Yāna (marching against an enemy), Samshraya (seeking alliance) and Dwaidhì Bhâva (double-dealing). He exhibited the knowledge of scriptures during the performance of sacrifices as well as feats of arms on the battle field. His fine figure was decked with the sacred thread and his hands conducted the affairs of state. His wife Lakshmi equalled the goddess of fortune on earth and carried on her husband's behests just as

Arundhati did. Three sons were born to Kumãr, namely, Mahâdeo, Somesvara Deva and Vijaya.

Somesvara's account traces his descent so far. Though Somesvara omits the dates of his predecessors, yet he mentions the names of kings in whose time they flourished. The dates of the sovereigns of the Chalukya dynasty have been fixed from other sources and may be taken as the right dates for the contemporary priests as well. The dates of the Chalukya sovereigns of Anhilwâdâ as fixed by the modern researches along with their names in the order of succession are being given below and the dates of sovereigns will also fix up the dates of the contemporary priests :-
Names of priests The names of the The dates of the Chalukya kings . Kings in V. E. of Anhilwadâ
Sola Mul Râja I

999-1052
Lalla Sharmâ

Munja
Soma
s_m Sharmâ
Châmund Râj
1052-1066
Ballabh Râj 1066 (6 months)

Kumar I
Sarva Deva I
Durlabh Râj
1066-1078
Bhim I
1078-1120

Sarva
Karna
1120-1140
Kumar I Jaya Simha Siddha
Râja 1150-1199

Kumarpal
1199-1230

Kumar II

Sômesvara
The line from which Sômesvara was sprung had been a line of priests in continuous succession for two centuries and a half. The details already supplied of the duties of the ancestors of Somesvara will show that the Brahmin and Kshatriya duties were carried on simultaneously. This question brought in the point as to how the duties of a brahmin could be reconciled with those of a Kshatriya. The commentator Durgâchârya while explaining a Reha in the Nirukta states : 'पुरेाहितः शान्तिकपेाटिकामिचारिकेषु कर्मस्तु पुर पनं दधति राजानः पुरस्कुर्वन्तीत्यर्थः'

The relation between the king and the priest is ancient and in Kautilya's Artha-Shâstra under the section Vinayâdhikâra, the chapter dealing with 'मत्रिपुरेाहितेल्पन्ति', the origin of ministers and priests, fully deals with the origin of priests and lays down their duties as follows:
"पुरेाहितमुदितेतितितकुलशीलं बडछुचेदे देवे निमित्ते दण्डनीव्यां च श्रभिविनीतमापदां दैबसानुषीणां श्रथर्वमिखपायैश्च पतिकर्तारं कुर्वीत। तमाचायं नु शिज्यः पितरं पुन्रे भृत्यः स्वामिनमिव घानुवर्तंते।

ज्वाहलयनैधितं क्षन्रं मत्रिमन्राभिमत्रितम्।
जयत्यजितमत्यन्तं शास्नान्नुगम (गत) शस्त्रितम ॥"
22

He should be appointed as a priest who is descended from a high family, is of the right conduct, fully conversant with the Vedas and Vedangas, can fully realise the effects of Daivi and Manushi agencies, i.e., can rightly guess the trend of incidents to occur through the divine and human agencies and can dispel them through the means suggested in the Atharva Veda, is an adept in administrative principles and is modest.

The king or State who or which is adorned with able ministers, who or which follows the Shâstric rules, is in a position to bring under control an indomitable spirit. without weapons and he or it remains always invincible.

It has already been stated that the name of Somesvara's father was Kumâr and that of his mother Lakshmi; his elder brother was named mahâdeo and his younger brother was called Vijaya. How far Somesvara's predecessors fulfilled their duties as priests has already been dealt with. Someśvara also speaks sufficiently about his wit and learning. His works show the varions subjects he had studied. His ancestors were primarily Vedio Pandits, but had not written any work. Had it been otherwise, Somesvara would certainly have referred to the works while writing out his work. The credit of
the authorship of a work wherein details about his ancestors have been given rests with him. While making allusion to the merit of his poems in Surathotsava, the poet refers to the praises bestowed on them by Vastupala, Subhata, Harihara and others.

In the works of collection of the pleasant sayings 'सुभाषितसंग्रह', a high place has been given to the poems of Someśvara. This shows that his poems were appreciated even in his own time.

Somesvara refers in Surathotsave to his poetical gifts:-

काव्येन नब्यपदपाकरसासपदेन यामार्ध्रमान्रघटितेन च नाटकेन ॥ श्रीमीमभूमिपतिसंसदि सम्यलेक मस्तेकसंमद्वशंबदमादधे यः ॥
Substance. Someśvara by composing a drama and a poetical work full of fine thoughts within an hour, satisfied the courtiers of the king Bhima Deva II. No trace is found at present of the drama and the poetical work referred to here.

## Works Of Somestara.

The works and Prashastis of Someśvara, besides the Kirti Kaumudi, which are available at present, are as follows :-

1. Surathotsava-Ihis is a Mahâkâvya of 15 Sargas and the number of Shlokas is $118 \%$. It has
followed the Devî Mâhâtmya or Sapta-shati. The work has been pablished by the Nirnaya Sagar Press, Bombay.
2. Ràma Shataka:-Dr. Bhandarkar secured a copy of this work containing twelve pages, each page covering twelve lines of thirty letters.
3. Kâvyâdarsha and a Commentary on it named Kêvya Prakâsha. The Catalogus Catalogorum attributes this work to Somesvara. But in reality the commentary, the authorship of which is attributed to Somes'vara, is entitled as Kâvyâdarsha. Kâvyâdarsha and Kâvya Prakêsha are not separate works but are different names of the same work.

The commentator writes to say :-"इति भदृसेामेश्वरविरचिते काब्यादर्शं काब्यप्रकारासंकेते चतुर्थ उत्नासः"

This quotation raises up the point that Somesvara of this work was a different person and not the priest of the King of Gujarat.

Mr. Diskalkar writes to say that the commentator Somesvara was a resident of Kanauj and belonged to the Bharadwaj Gotra. The line quoted below will solve the point:-

## भरद्वाजकुले त्तंसभट्टदेवक्सू नुना।

 से मेश्चरेए रचितः काब्यादर्शः सुमेधसा ॥A third Somesvara is referred to in a commentry on Kâvya Prakâsha known as बालबेध्रिनी in which thirty-
one commentaries on कावयभ्राश have been referred to. The third Somesvara was the son of Padma Nâbha belonging to the Garga Gotra. He was the minister of a certain prince named Kshema Raj. This is learnt from an inscription of 1106 Saka Era (V. E. 1241) obtained in a village called Balsana in western Khāndesh. (Archaeological Survey Report, Western Circle, 191819 ; pp. 45). This inscription is, however, silent on the question whether Somesvara wrote any work.
4. Ullâsa Ragghava. 'This is a drama, each act of which concludes with a Shloka written in praise of Vastupâla.
5. The Prashasti in the Belwada temple of Tej Pal called Luna Vasahi on mount Abu. It is dated 1287 V. E. It gives an account of the descent of Tej Pal, the object of building the temple and other relevant facts.
6. Two Prashastis on the temple of Vastu Pal and Tej Pal on the Girnar Mountain.
7. A Prashasti on the temple of Vīr Nārāyan. This temple was built at Pātan by Bir Dhaval. Somesvara composed a Prashasti of 108 Slokas for this temple. This fact has been referred to in the Prabandh Kosh of Râja_ Shekhara: No trace of this Prashasti is found at present.
8. One Prashasti of Somesvara is found at

Dabhohi on one side of the gate called Hira Bhogola. It contains several verses found in the Kirti Kaumudi and in the Prashasti of Mt. Abu.
9. The inscriptions in the Vastupal's temples on the Shatrunjaya mountain are the compositions of the poet Somesvara.
10. Mr. Kathvate referes to a life of Kumārpāl written by Somesvara. It is said that the life could be found at the Bhāndars of Pātan. But recent searches at Pātan have not as yet brought the work to light.

## Date of Somestara.

Definite references to Somesvara's being a contemporary of Bhim Deva II, of Vira Dhavala and his son Visal Deva, are found. He was also a contemporary of Vastupâl and Tej Pal, the famous miristers of the Baghel Kings. Bhim Deva flourished between V. E. 1235 and 1298, and Visâl Deva wrested the state of Anhilwâdâ from Tribhuanpâla, the successor of Bhim Deva II. Bisal Deva reigned between V. E. 1300-1318.

Pandit Shiva Dutta Sharma suggests the date of Somesvara as between V. E. 1235-1318, whereas A. B. Hari Dutt in his Gujaratî Kîrti Kaumudi gives the date as between V. E. 1250-1300.

No reference is found to the fact whether

Somesvara had any issue. His works may be taken as his true descendants.

Sone Incidents of Somestara's Life.
Somesvara secured the appointment of the two famous brothers Vastupâl and Tejpal as ministers in the service of Vira Dhavala. He wrote a historical poem entitled Kírti Kaumudi specially in praise of the two brothers. In Ullàsa Râghava, some references have been made to their merits and good work. Both the brothers were well-versed in policy, meritorious, brave, charitable and appreciators of the merits of the learned.
(a) The Story of Harihara:-It.appears from the Prabandhas that there existed great rivalries between Somesvara, and the Jaina scholars of the court-one of them, Harihara, came to the court of Vira Dhavala. By his wit and learning, he gained the favour of the king as well as of Vastupala. This roused the jealousy of Somesvara who never attended the court when Harihara was present. But once the king sent for. Somesvara and asked him to read before Harihara a peom consisting of one hundred and eight verses which he had composed for being inscirbed on a tablet in a new temple of Vir Narayan built by the king. Harihara heard the verses and said that they were good and he knew them. The king looked
surprised, but Harihara immediately recited them word for word. Somesvara was overwhelmed with grief. When all left the court he went to Vastupal, assured him that the poem was really his own and asked him how he could free himself from unmerited disgrace. Vastupâl advised him to seek the friendship of Harihara. Somesvara was obliged to listen to the advice and when he was thus humbled, Harihara one day went to the King's court and related how he had acquired by certain austerities the power of committing to memory, only by hearing once, a number of verses not exceeding one hundred and eight. He assured the king that the poem in question was an original composition of Somesvara. Somesvara's credit was re-established. Mr. Âcharya suppliments this story further. Vastupal was rather disgusted with the display of Harihara's pride. One day Harihara recited in the presence of Vastupal some verses of a new Naiṣadha Charita he had composed. Vastupal wanted to see the work. The work being handed over to him, he got it copied down by host of copyists and in order to give it the appearance of an antiquated work, he got the pages affected by smoke, placed them on dust, and got them bound in an old cover. The work was then placed in the collection of manusoripts of Vastupal,

When Harihara enquired whether his work had been perused, Vastupal answered that he had read that work and after a search he found it in his collection of old works. This statement gave the poet a serious blow to his heart and he left the Baghel Court without seeing Someśvara and started for Soma Nath.
(b) Poetical gift displayed by Somesvara in the presence of Vastupala and Teja Pala.

Someśvara along with other poets received lands as gifts from Vastupal and Tejpal for maintenance. In order to express his gratitute Somesvara is said to have said:-

## सूनेने $\cdot$ 'वृत्तिः टुर्गसिंहेन ध्रीमता। <br> विसूने तु कुता तेबां चस्तुपालेन मत्रिता।

Formerly wise Durga Singh made a commentary on the Sūtras of Grammar but it is surprising to note that the minister Vastupal made Vritti (fixed livelihood) without any Sûtra (without the composition of any Sûtra on Grammar)

Once Vastupâl reached Khambhât from Dholka. When he reached there, some horses which had been' brought to the court by means of ships, were being landed. Vastupal looked to the sea and the horses and enquired, 'शानृद्काले पयेराशिः कथं गाजतर्वर्जितः ?"

How is it that in the rainy season, the waters 23
of the sea are without roaring? Somesvara was in close proximity and he at once supplied the answer; श्रतः सुपजगन्नाथनिट्वामझुसयादिब

The sea, being afraid of the God Vishnu being raised from sleep, has stopped its roaring.

At one time a few poets were holding pleasant conversation when Tejapala put in a riddle before them :-'काक: ซिं चा कमेलक: ?'

That is, crow or camel. Someśvara who had been present at the gathering at once supplied the answer :
‘येनागच्छहन्ममाख्यातेा घेनानीतश्र मे पतिः। प्रथमं सखि ! कः पूज्यः काकः किं वा कमेलकः ॥'

A woman asked her female friend "of the two animals crow and camel, the crow supplied the information of the coming of her husband and the camel bore him on its back to her and of these two, who is fit for a first welcome ?'

Vastupal had excavated the famous Lalita lake which has been described by Someśvara as follows :-
> "हंसेलब्धमशंसैस्तरलितकमलप्तर्जैस्तरछ्छै: नीरैरन्तर्ग भीरैश्रटुलबककुलग्रस्यमानैश्व मीनैः :। वापीरूढद्रुमालीतलसुखशयितस्त्रीपणीतैश्र गीतैभाति प्रक्रीडदालिस्तवसचिवचलच्चक्रवाकस्ताकः ॥

One day Someśvara reached the residence of Vastupāl and while asked to sit, he remained standing and said :
'ग्रन्नदानैः पयःपानेर्धर्स्थानैश्च भूतलम् । यशसा चस्तुपालेन रुद्दमाकाशमण्डलम ॥
On account of Vastupal's glories rising from the bestowal of his gifts of food, drink, building of religious edifices e. g. temples etc., the whole of the earth up to the sky has been closed.

Someśvara's relation with the Ranakas of Dholka was cordial. One instance has already been cited in connection with Harihara's affairs. Another instance is in relation with Tejpal's victory over Ghughala. Bir Dhaval summoned a big assembly in order to honour Tejpal and asked Someśvar to read a poem suitable to the occasion. Somesvara recited the poemमार्गें कर्द्दससङुले जलमृते गर्त्ता (?) शतैराकुले खिन्ने शाकटिके भरेऽतिचिषमे हूरंगते रेशधसि। शाब्देनैतदहं ज्रवीमि सततं कृत्वेचिच्छूतां तर्जनीमीदृक्षे विषमे विहाय 'रनलं वेढढुं भरं कः क्षमः॥
Substance : A difficult question arises when on the roads there are sufficient ruts and holes full of water and mud, the conveyances are broken, the loads are heavy and the destination, too, is far off; it can be said with certainty that no other bull excepting Dhaval (Vir-Dhaval) can carry the luads !

Vir Dhaval was succeeded by his second son Visal Deva. He too had sufficient regard for Somesvara. Once it happened that while Simha, maternal uncle of Visal Deva, was passing on a palanquin, a Jaina Upasraya, a menial servant, threw some dirts over his head. Simha became furious, entered the monastery and beat the servant severely. The news having reached Vastupal, he regarded it as an insult to Jainism and ordered one of his Rajput servants named Bhānpal to strike off the right hand of Simha. This order was carried out, and he got the hand hung over the door of his palace. Expecting a reprisal from the king, as his maternal uncle had been asaulted, Vastupal got ready for defence. When matters came to a head, the king having consulted the poet Somesvara for the best course to persue, Somesvara reminded the king of the great services rendered to the State by Vastupal and Tejpal in the time of his father and so the affair was settled amicably. Thus Somesvara always excercised a sobering influence in times of crisis of the State.

Vastupala fell seriously ill in V. E. 1298 and died while on his way to Satrunjaya. POETICAL MERIT OF SOMESVIRA.
Mr. Kathvate thinks that Somesvara possessed to a certain extent the vision and faculty divine. His taste,
however, was affected by the currupt tendency of his age. His work is full of play upon words and all varieties of alliteration. But he employs these generally whenever he is writing on worn out and exhausted topics. Whenever he has got anything new to say and he frequently has it, his expression is happy and full of feeling. The dream of Vir Dhaval, containing the wail of the guardian deity of the kingdom of Gujarat for her past glory is a splendid composition. The descriptions of the morning and evening and of the seasons are also remarkable. Some of the reflections on moral and political subjects are extremely well-conceived. He spesks of the disinterestedness of Vastupal, the minister, and says that he was not only free from the desire of appropriating the wealth of the people but was even above the temptation of praise.

Somesvara's style is generally clear and felicitious and, barring the puns, the writing may be regarded as one of good taste.

## THE S'AKTI-SUTRA.

## Ascribed to Agastya.

Edited by
Dr. M. D. Shastri.
The following $S^{\prime \prime}$ akti-sutras are based on a single transcript of the same in Bengali script so kindly lent to me by my friend M. M. Pandit Gopi Nath Kaviraj for their publication in these 'Studies.' He himself, I am under the impression, secured the transcript or its original from a Madrasi gentleman at Hardwar. The Sūtras are followed by a commentary (also published herewith) which runs only upto the 19th Sütra. It is on the basis of this commentary that the Sūtras are ascribed to Agastya, as the comm. says: शाक्तेयसूत्राणि रचयितुकामे भगवानगस्त्यः प्रथमं तावत् 'अथातः इत्तिजिञ्ञासा' इति सूत्रमारतधवान्. The Sūtras are important as setting forth the philosophy of the S'akti cult and as such are sure to be of interest to scholars.

## ज्ञथ शक्तिसून्राएि

## भगवदगस्त्यविरचितानि ।

ग्रथातः शक्तिजिब्ञासा ॥ १ ॥
यत् कर्श्री ॥ २॥
यद्जा ॥ ३ ॥

नान्तरायेये亏 ॥ ४ ॥
तत्सान्निध्यात् ॥ $\Psi$ ॥
तत्कल्पकत्वमैपाधिकम् ॥ ६॥
समानधर्मत्वात्त्॥ ॥ ॥
तः्ध प्रातिभासिकम् ॥ $₹$ ॥
यद्वन्धः $\|\varepsilon\|$
यदारेपाध्यासादैक्यम् ॥ १० ॥
शाब्दाधिप्रानलिखम ॥ १? ॥
नानानान ॥ १२॥
तच्च कालिकम् ॥ १३ ॥
अखर्डेपाधेः ॥ १४४॥
यामेन भूतानि विशन्ति ॥ ११ ॥
यदे़तं यत्प्रोतम् ॥ ३६॥
तद्विणुश्वात् ॥ \&७॥
ततेा जगन्ति कियन्ति ॥ $₹ ₹ ॥$
नानांत्वेऽध्येकत्वमविरुद्धम् ॥ १६ ॥
विचारात् ॥ २० ॥
य₹मादद्वश्यं दृश्यक्ष्व ॥ २२ ॥
दृष्टित्वचयपदेशाद्धा ॥ २२ ॥
श्रुविनाभावित्वात् ॥ २३ ॥
भिन्त्वे नानियास्यत्वे ॥ २३ ॥
ग्रतथाविध्रा॥ २૫ ॥
यत् कृतिः ॥ २६. ॥
इच्छाज्ञानक्रियास्वरूपत्वात् ॥ ३७॥
न सन्नासत् ॥ २₹॥
सदसक्त्वात् ॥ २६॥

तद्न भ्रान्तिः ॥ ३० ॥
यत् सत् ॥ ३? ॥
इदानीमुपधिविचार: नियते॥ ३२॥ लीयत तन्रैकदेशभवान्: ॥ ३३ ॥ यस्माप्तारतञ्यं जन्तूनाम् ॥ ३३४॥ सैअअ्यं जननमरणयेःः ॥ ३प॥ पैनः पुन्यात् ॥ ३ढ़ li यदेन्ब संसारः॥ ३ง॥
ऊर्रानामिः ॥ ३ム॥
साद्वश्यानन्त्यम् ॥ ३ह॥
तत्सिद्धिरेव सिद्धि: ॥ प्8० ॥
तछार्त्वात् $॥ 8 ? \|$
यक्चेतन्ग्येदे ( = सेढ़े) प्रमाएाम् ॥ ध२ ॥
तन्नुद्ध: ॥ ४₹ ॥
तन्नाशे तन्नाशा: ॥ ४ष ॥
भूतभैातिकौ 11 84. II
श्र्रन्यथाईेयत्वं भावात् ॥ ४६॥
तन्निर्लेपः पुष्करपर्णत₹्चवत् ॥ \&૭ ॥
सतः ॥ Y̌ ॥
पुष्पगन्धबत् ॥ $88 \|$
मुक्तः सर्वंर बद्धः सर्वः ॥ पू० ॥
यदिलासातू ॥ पू? ॥
तत् सष्नष्टु(?)त्वानुमितेः ॥ प२ ॥ श्रद्नान्तरं ब्यभिचरितम् ॥ पू३॥
ने देषःः ॥ पूष॥
यत्र दे यत् पुराणः ( sic ) ॥ पू ॥

भ्राम्यते जन्तुः ॥ भ६ ॥ भ्रश्यते खर्गात् ॥ प७ ॥ श्रारेग्यस्य ॥ यूट॥
निर्विकारे क्रियाभावात् ॥ पع ॥ बन्धमोक्षगेगेश्र ॥६० ॥
सर्वन्न चिन्त्यम् ॥ ६? ॥
शु्यत्वे वा निगलवत् ( sic) ॥ ६२॥
पीतनिषवद्विरोधेापल़बधेः ॥ ६३॥
तढ्येगगातू तद्येगगः ॥ ६ऽ ॥
तढ़भेगे तद्भेाग ड़ति ॥६४ ॥
तत्र्यागस्त दुग्याव्यत्वात् ॥६६ ॥
वन्धनैयच्च्यापत्ते: ॥ ६७ ॥
नास्तीति भ्रमः ॥ ६Е॥
श्र्रस्ततित्यतिरिक्तमपि ॥ ६६ ॥
पक्षान्तरासिद्दे: ॥ ৩० ॥
तदभावाभावात् ॥ ง? ॥
लिङ्नमलिद्नयं तर्लिझ्नम् ॥ ७२ ॥
प्राबल्यात् ॥ ७३ ॥
वशीकृतेशित्वात् कामिनीत्वात् मेाहकत्वाद् वा॥ ง४ ॥
यन्मातापितरै। ॥ งY ॥
बीजेट्पत्तेरेन्द्रजालिकम् ॥ ७६ ॥
न तजाते:॥ ॥ ॥
निर्गुखान्वात् ॥ งモ॥
तत्कामित्वाद्न व्यासः ॥ ט\& ॥
त्तहपरो जैमिनिः ॥ ह० ॥
तत्स्वाभिन्नो हयाननश्र ॥ ह? ॥

उक्तवानगस्त्य: ॥ हर ॥
त दुवेदी वैष्कलायनः ॥ ह६ ॥
करठः कर्तृं त्वम् ॥ चళ ॥
पराशरः प्राबल्यम् II हy. ॥
वश़िष्टो मेाहनम् ॥ च्६॥
शुकस्त्वात्मानम् ॥ $=0 \|$
मातरं नारद्: ॥ हूँ॥ मन्वानास्तरन्ति संसारम् ॥ $=8 \|$ उक्कलिझ्नैः सधिः प्रमाणँ: ॥ ह० ॥
तन्तु तिच्चिरिः \| $\varepsilon$ ? \|
छन्द्दाकाश्र (?-गाश्र) ॥ $\varepsilon$ २॥
अरीचस्त ह्वादी ॥ $\varepsilon$ ३॥
यचिछ्छुःः ॥ \& ॥
हरिरन्तर्गुर्वर्वहि: ॥ \&ч ॥
काले सेदे ढुरुद्बबेाध्यः ॥ ع६ ॥
तलेशा: ॥ દง ॥
दहरव्यापित्वात् ॥ $\varepsilon^{\Sigma} \|$
तत्पराच्त द्वहिः ॥ $\varepsilon$ ॥ ॥
एवं घह्मनिदः ॥ ₹०० ॥
श्रधमर्मत् तद्वन्ंधः ॥ १०१॥
धरों हि वृत्तौ॥ १०२॥
न मेहे हिंसा च यस्याः ॥ १०३ ॥
श्रतश्वित्तप्रमादः ॥ ₹०४ ॥
गैर्भर्भिएीिमाठरायऐाः (sic) ॥ १०प ॥
न हि वेदो न हि वेद तद्रिदः ॥ १०६ ॥
विन्दति वेदाज् प्रकृतिम् ॥ १०७॥

तरति तां तस्मात् ॥ १०₹॥ घह्मभूयाय कहपते वह्मभूयाय कलप्पत इति ॥ १०ह॥ विद्दित्वैवं तरति ॥ ११० ॥
यत्क्रृत्वा ॥ ११? ॥
जैमिनिरनाल्मेति ॥ ११२ ॥ गैग़ीति प्राच्चुर्यात्त्र ११₹॥

॥ इति शक्तिस्न्राएि ॥

## श्रथ शक्तिस्बत्रव्याख्या।.

इह खल्लु श्रल्पायुरल्पवीर्यमन्दनुद्धिमतः श्रविद्यासागरादात्मानमुद्धर्तुं सामध्य्यभावेनाराक्तुवतेा लोकानालोक्य कृपयाझानगाढान्धकार्रदीपानि(?) शान्तेयस्त्रायि रच्चयितुकामे भगवान् अगस्त्यः प्रथमं तावत् '‘ग्रथातः शक्तिजिब्ञासा" इति सूत्रमारं्धवान्य।

श्रात्र श्रुतिसमानार्थत्वात् कर्त्तब्येति। श्रथशाब्द उचचार्यमात्रेए मद्नलार्थः, ग्रर्थस्त्वानन्तर्यम्। तथा च—साधनचतुप्टय(सं)पत्त्यनन्तरम्। ज्रतः ध्रम्माद्दीनां कमशाश्चैव श्राधिक्यात् (?), यागादीनां चिरकालप्रयाससाध्यत्वेडपि फलं प्रति संशायरूपत्वात्, वेदान्ते तावत् "श्रात्मा वारे द्रप्टष्यः श्रोतब्यो मन्तब्ये निद्विध्यासितब्यः". इत्यत्र पथमं तात्रत् दर्शननमनूद्या (?) श्रोतब्यादीनां बहुविधतर्कसाध्यव्वेन बालानामबेधधकर्वादिति हेतेः शर्किजिब्बासा कर्त्वब्येति।

शान्तरजज्ञासा शक्तिजिज्ञासा। का नाम शक्तिः। शल्कृ शक्तावित्यस्मादु धातेः क्तिन्वर्यये शक्तिरिति। सर्वभूतानामन्तर्यांमितया प्रकाशयित्तुं शझोति हत्यर्थः। तथा च सूत्रम् "'यां विना न गतिर्गम्यते"। ज्ञातुमिक्छा जिब्नासा। अथ सुखसाध्यतया तमः पविशन्ति येडविद्यामुपासते" इति । एवसन्नुबन्धचत्रपयं निरूपितम् ॥ ? ॥

ननु वेदान्ताद्यनन्तसून्नााiं विद्यमानत्वात् किमर्थमपूर्वश्रक्तिरित्याक्षिप्य प्रति(वि)'घत्ते "यत्कर्नों" इति। ननु वेदान्ते घहोति, सांख्यादिषु चित्तमिति, सगुरोण्वीश्चर इति यदुच्यते तदेव शक्किरित्यस्मिन् प्रतिपाद्यते । यत्पुंस्त्वेनं?) जगजन्माद्विकारात्वमिति शास्नादिधु निरूपितं सैव कर्न्री। जगतः इति शोषः। इत्थम्-एकैव सत्व्वरजस्तमोगुएमेदेनेन घहाविध्णनाद्दिपतां भजते। तथा च सूत्रम्-"यश्चै( = है )तन्यमेदे प्रमाणम्" इति। श्रुतिश्च "परास्य शर्तिविविधैन श्रूयते" इत्याद्यि ॥ ₹॥

नन्वेताद्वश्वस्वल्पाया(?) मनेायेानित्वात् मनसः कृतकत्वेनानित्यत्चात् काप्टाग्निवन्नाशिनः श्रससच्चे सर्वंज्त्वं न भवतीत्याशङ्क्याह भगवान श्रुगस्त्यः "यदजा"। यत्कारामजा उत्पत्तिमन्न, यद्विलासात् सृष्टादिरिति। तस्मात् सर्वक्करूप्येव कारणम्। नन्णु ताद्वक्रूपाप्रसिद्धा न जिक्षासितब्या, यद्यप्रसिद्धा नैव शात्तया (?क्या) जिन्षासितुम्। इत्यक्षिष्य प्रसिछैव। कुतः। श्रहमसस्मीत्यात्मप्रत्यक्षविषयत्वात् । ग्रात्मैब ताद्नशस्वरूपाश्रसिद्धापि (?) देहमात्रमात्मेति, मनेामां्रं नाह्मेति(?) संशायदिवारएाएय तादृशरूपजिब्ञासा श्रवश्यं कर्त्तव्या।

ननु ताद्वशास्य किं प्रमाएमित्याकाङ्क्षायां "मनेायेनिष्वात् " मनः येनिः कारएम् प्रमाएां तस्य भावः तत्वात्। श्रुतिः-"मनस्येवेदमापव्यं नेह नानास्ति किश्चन"। "यते वाचे निवर्त्तन्ते श्रभाष्य
(1) Probably it is an additional Sūtra which is omitted in the Sütras given above.

मनसा सह" इति श्रुतिस्तु श्रपक ?)मुपलक्षणम्। मनसीति निश्चि-त्यापब्यम्-रत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

ननु मनसा निश्रितत्वविषये औ्रौपनिषत्सांख्ययेगादीनां चैयथ्थ्यापत्तिरिति निश्चित्याह। "नान्तरायेाडन्र"। श्रन्तरे मध्ये ईयते आप्यते इति। अ्रत्र मनानिश्रयविषये मध्ये प्राप्य शास्रं न किश्चिदपि। इतरेषां बहुवयासत्वेन पतेनैवालमित्यभिप्रायः ॥ ४॥

नल्बीदृशमाहात्न्यं कुतः स्याद्रत श्राह—"तत् सान्निध्यात्'। तस्मिन् सान्निध्यं तत्स्थवंं तस्मात्। निकलन(?)मात्रेगानितरापेक्षं ख्वानमुत्पद्यत् इति यावत् ॥ 4 ॥

ननु तत्-स्थत्वात् श्रशुत्वापत्तिरित्याशङ्भ्क्य "तत्कल्पकत्वमैपाध्रिकम्" इति । तत्फल्पकत्चमयुत्वाद्विनिर्देंशकर्व्रमेपाधिकम् उपाधिवशान्बेतर्यम् । कुतः । सर्वच्यापित्वात् ॥६ ॥

श्रत्र शह्ञते। सर्वष्यापित्वेन प्रकाशकत्वमुपपद्यते। कुतः। "समानधर्म्मत्बात्"। समाना धर्म्माः चैतन्यक्याप्यत्वाद्यः। तेषां भावः तस्मात् तत्सधत्वं नेपपद्यते॥ ॥॥

तस्याहेाभिर्वाधिकरणवति स्वप्रकाराकत्वमुपपद्यते वा । भास्यते श्रनेनेति भासः। प्रतिभासे भवं प्रातिभासिकम्। स्रककाशायेग्यं तच्चैतन्यमप्यादर्शमुखनत् चुद्दौ वेपधयितब्यम् । तहि "यदेातं यत् प्रोतम्" इति सूत्रस्य वैयथ्ध्यापत्तेः। वस्तुतः श्रादर्शने श्रसत्ता(?श्चा)दिति चेत्।। न। साभ्रनत्त्रत्रस्य अपरिच्छिन्नस्य जलादै। विद्यमानत्वात् । अत्राह ॥E\|

यद्येवमतेाडस्य श्रत्ञानमेव बन्घः जीवस्येपजीव्यते, बन्धस्य मिथ्यात्वात् । ततश्बोत्तरत्र सूत्रकार एव चक्ष्यति। तथा च मनोमान्रकलन (?) एव सर्वं न तु किश्चिदन्र्ति। कुतः। "नेह नानाए' इति श्रुतेः ॥ \& ॥

यदारेपपस्य यत्पतीतेः। तथा च सूश्रम्-"यां विना न

गतिर्गम्यते"। यद् रूपादीनामध्यासतद्रिना प्रतीयमानमेव। तथाच स्मरन्ति "श्रस्ति भाति पियं रूपं नाम चैक्यं विभेद्तः। छ्राद्यन्नयं घह्मरूपं जगद्ूूपं ततेऽऽछ्यम्" ॥ इत्यादिवाक्याच्च ॥ २०॥

तच्छुक्तिमयेन प्रतिभाध्यमानं जगदधिछानस्य कारणस्य
 परिएामिन्याः यतत्वात्त (?) परिएामस्यापि तन्त्वात्र। घ्रनेकेषां सत्यत्वे कथं ज्ञानेन ब्यावर्तेंत। बढ़्। ब्यावहारिकणारमार्थिकसेदेनाद्री कृतत्वर्व ॥ ११॥

नन्ठ कथं क्षेयः नानाद्वोनां विद्यमानत्वात्। किंच नानाद्विष्वाध्यारेपितत्वात। तथा च सूच्राणि-"तत् कासिस्वात्" (इत्यू) आरम्य "मन्बानास्तरन्ति संसारम्" इत्यन्तानि गमकानि। सांख्यकृद्सिश्ध "नानेपपाधिषु यन्नानारूपं भात्यनलार्कवत्। तत् समं सर्वमूत्तेणु" इत्यादि ॥ १२॥

ननु सर्वेवां तढ्व्याप्यत्वेन "सर्वं प्रकृतिमयम्" इति सूनेण सकलजनानां च्यावहारिकत्वेनैव सिद्दे सर्वेंपां मोक्षापत्तिः। श्रत
 सदा विद्यते सर्वेषां सततयथानेन(?)। तथा च सवृ तद्र्पेण निश्चेतब्यं, न तु स्वरूपेण ॥ १३ ॥

श्र्नखडेषु समस्तेषु उपाधिः सम्वन्धः यस्याः । समत्वात्। भुन्या च गक्यते ॥ १४॥

नन्ठु पापपुसयतारतक्येन स्वर्गनरकाद्युच्चावचेष्णु प्रविशामानाः तन्नस्थानामपेक्षयानुभवन्ति। तस्मान्न सर्वनियन्तृत्वम् इति चेन्न। यामेव भूतानि विशन्ति भविशन्ति तद्र्पेण श्रधिकारादित्यर्थः। तद्विषयमुत्तरत्र वक्ष्यति ॥ ₹५ ॥

ननु तदूपत्वं फथं सम्भवति, एकस्य सर्वंत्रान्वयासम्भवादित्यत श्राह "यदेतंतं यत्मोतम्" इति। येन कारणेन श्रोतं उयातं येन जगता

प्रोतं तन्तुपटवत् । इत्थं कारणं विहाय न कदापि वर्त्तते। कार्यं नाम कारणानन्यत्वम्। कारणसत्ताब्यतिरिक्तसत्ताशन्यत्वमिति याबत्। तथा च सर्वे तद्रीपा इति नोक्तदेपः ॥ १६॥

नल्वाकाशबत् तद्ब्यापकत्वं कथमत श्राह - "तदि.प्युत्वात"। तस्य कारणस्य विर्युत्वात् ब्यापकत्वात्। विप्लु उयापाविति। उणाद्विना "यु" पत्ययः। तध्या च ग्राकाशानत् सर्वंगतस्य नित्यः। तथा च सूत्रमपि ॥ १७॥

ननु जलस्थलनसम्र्रोकसामनेकेषाम氏ि फकयाधिप्वातृत्वं न भाव्यते। श्र्रत श्राह -"ततेर जगन्ति कियन्ति'। । तत पन्र कियन्ति, परमाणूनारम्य भूतपर्यन्तानि जगन्ति उत्पद्यन्ते। तथा चैकशास्त्रकर्ता(?) तत्सवैज्ञानं यधा मवति तोर्थतरः प्रभूतः तद़दन्रापि येजनीयम्। कुतः। तस्या पच मूलत्वात् कारणत्वात्। श्रुतिश्व "सु (?) मृत्युरासीत्" इत्यादि। तत् प्रथमत श्राकाशादिरूपेण परिणमितेत्यर्थः ॥ १モ॥

ननु एकस्यानेकरूपत्वं कथमुपपद्यते । परिणामेपलधधेः। परिएामस्य श्रनेकपरिएमितस्येपपलध्रेर्दृ प्रत्वात् । लाके च मृदादिषु | श्रुतिश्ब "तत् स्ला", द्रत्यादिः । घह्मसून्तेडपि "श्रंशोा.नानाब्यपदेशाद्र', इत्याड्डि। ननु परिएामित्वन्यपदेशात् सर्वाकारं कारएामासीत्। सर्वक्ञानेन विषयादिज्ञानानां प्रयेजनत्वमेव। तथा च परिएामस्य श्रनित्यत्वस्य दृप्रत्वात् "पव जने श्रमृतः" इत्यादिश्रुतिकोपोपलव्धिभसक्न इति चेन्न 1 नानास्वरूपेए स्थितत्वेडपि एकत्वं कूटस्थत्वम् श्रविरुद्दम्। न दोपः। दृष्टत्वात्। घटादिष्डु मृत्वेनैवैकत्वम्। श्रत्र परिएामत्वश्च विवृत्तत्वं (?) विषमसत्ताककार्यंत्वम्। वाचारम्मणश्रुतिश्ध कारास्यैन सत्यत्वं बवीति ॥ १ह॥

I have given the commentary as it is found in the transcript. Though full of mistakes and too much showing the traditional way of interpreting the Sūtras. Let us hope that the publication of this portion of the commentary may lead to the discovery of the whole work which will be an invaluable guide to the proper understanding of these unique Sütras.


[^0]:    - The Cnhāad. Up. (VI. 3.1) says : तेqiं खल्वेशां भूतनां त्रीण्येव बांजानि भत्रन्ति- श्रग्डजं जोत्रजमुद्यिज्जमिति। This employs the term बीज instead of योनि as the source of animal variation, and this is held to be threefold. But Bā larāyaṇa (Ved. Sut. 3.1.21) observes that the third type, viz. Udbhijja, includes संशोकज ( संशोक = ₹चेद, Ratnaprabhā ) type ( तृतीय शं्दातरोष). Śañkarāchārya points out here that Udbhijja is of 2 kinds-viz. स्थात्र and जङ্গम - the former meaning plants and latter the स्वेदजs. The word उद्भिज्ज, according to him, means भृम्युदकोद्भेद which is common to hoth kinds, though the two kinds are mutually distinct. Hence the 4 kinds mentioned in Aitareyaka are also correct. The Ratnaprabha points out that plants issue forth from earth, whereas the Svedajas ( यक्कादि) from water : भूमिमुन्दिय जायते वृक्षादिकं, उदकमुद्भिय्य यूकादि जङ্ఘममिति मे₹ः। Sureśvarā-

[^1]:    *For a detailed treatment see G. P. Majumdar, Vanaspati, pp 27-65.
    $\dagger$ It appears to be Praśastapāda’s personal opinion, for even Udayana who commented on him was not able to reconcile himself to this viewpoint. Udayana plainly says (Kiran̄āvalī, pp. 57, 58) that plants have oodies. Śridhara ( p .35 ) defines Sthāvara as implying absence of voluntary movement ( स्वेच्छाधीनचेचा ), which exists in all the earthly objects in common

[^2]:    * In the Peta Vatthu ( 1.6 ) there is a discourse in whici a female preta is said to have told Maudgalyāyana that she produced 5 sons a day and ate them up and yet she had no satisfaction. This shows that pretas which are jarāyuja also exist. According to some निजभामतन्हिक pretas are exclusively a-sexual.

[^3]:    * Suśruta ( शारीर ${ }^{\circ}$ II. 57 ) notes that even ordinary men may recollect past lives. But this is consequent on self-purificntion: भात्विता: पूरंदेढेपु सततं शास्तनुन्दयः । भवन्ति सत्र्तभूयिषाः पूर्वजातिस्मशा नराः। Here the word पूँंदेह means bodies which have passed away. भाविता:- those whose minds are purified (भाचित) by ज्ञाधभात्रना. Chakradatta also observes: योनियन्त्रपीहायामपि हि उद्भूतेन तमसा व्रिप्रुतं मनो नातिकान्तजन्मगतं स्मरति, घस्तु उद्भूतसस्चः तमसा नाभिभूयते स ₹्मरत्येवातिक्रन्तनन्मननुभूतम (Charaka, Sārīra III-19). The Garbha Upaniṣad (Sect. 5) observes that the feetus in the 9th month recollects its previous birth and realises good and evil action: (नबमे मासि) पूर्व जातिं स्मर्रति, राभाशुरां च कर्म बिन्दति. But when it comes out of the womb it feels extreme pain and under the touch of Vaiṣnava Vāyu forgets its past memory and the past actions : अथ योनिद्वारं सम्पात्तो यन्त्रेणापीहथमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वेष्णवेन वायुना संस्टृह्तदा न ₹मरति जन्ममरणानि न च कमं शुराशुरं विन्दति (Sect. 7).

[^4]:    * Modern Science regards as a-sexual rep roduction the division of simple organism (e. g. Amoeba) into two or mira parts. The purely vegetative reproduction of plants (bulbs, cuttings \&c.) are also a-sexual.

[^5]:    * Cf. Ảjñāvatāra: स्वेचह्टैचैन जगत. सर्वं निगिर्ड्युद्रिरत्यवि ।

[^6]:    * This corresponds partially to the Para Brahma of Vedānta, with the difference that it has स्वातन्क्य, whereas the latter is neutral.
    - †The appearance of Linga out of the Alinga is everywhere a similar process. The Sānkhya system conceives the Prakrti as Alinga (unmanifest) and the Mahat, the "first begotten" one, as the Linga, which emanates from Prakrti out of its union with Puruṣa. The origin of Linga-body out of the Causal body is also similar.

[^7]:    * The three sides of this triangle stand for 3 kinds of Vāk (viz. Paśyantī, Madhyamā and Vaikharī), three cosmic func-

[^8]:    १ सोमलता स्वयमाहंतुं चक्यापि न तथाडsनेतब्या, किन्तु श्रुत्युक्तेन मालेणान्यह्मात्पुरुषादेव फेतब्या।

